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ABSTRAKTI

Ky hulumtim ka trajtuar qasjen për integrim efektiv të faktorëve ekonomik të zhvillimit
ekonomik. Faktorët kryesor që janë trajtuar gjatë këtij

punimi lidhen me burimet

njerëzore, burimet kapitale, natyrore, faktorët social dhe politik (kapacitetin). Pozicioni i
Kosovëssëpasluftësështë shumë i vështirë ndaj duhen bërë shumë përpjekje duke punuar
si me faktorët ekonomikë ashtu edhe me të gjitha strukturat dhe institucionet tona.
Konceptet e ndërtuara për zhvillim, punësim dhe platfromainvestive përbëjnë
vazhdimisht bazën e idenitifkimit të hapsirave ku ka potencial për përmirësim sepse
përbëjnë në vet burimin e problemit ndaj edhe hulumtimi është shtjelluar mbi këtë
kontekst duke u fokusuar në pyetjet e karakterit hulumtues mbi integrimin e mirëfillët dhe
sipas prioritetit të të gjithë faktorëve ekonomik me impakt në zhvillim të përgjithshëm
ekonomik dhe mirëqenje shoqërore. Qasja ndaj tekinkave të aplikuara në metodat
hulumtuese i referohet mbledhjes dhe përpunimit sasior dhe cilësor të të dhënave nga
shembuj brenda dhe jashtë vendit duke analizuar dhe krahasuar efektet produktive në
zbatim nga ku edhe janë ndërtuar pikë referencat dhe rezultatet përmbledhëse. Nga këto
rezultatet gjatë këtij hulumtimi dhe strukturimit të informacioneve konstatohet nevoja e
profilizimit të platformës së zhvillimit ekonomik e cila përkrahas me kushtet dhe rrethanat
e vendit tonë, do të siguronte qëndrueshmëri dhe sinkronim adekuat në mes të faktorëve
me ndikim mbi këtë fushë duke reflektuar shpejtë dhe efketshëmnë rritjet pozitive
ekonomike, rentabilitet dhe qëndrueshmëri.

Fjalët kyqe: Ekonomi, zhvillim, faktorë.
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This research has addressed the approach fo reffective integration of economic factors of
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1. HYRJE
Zhvillimi ekonomik mund të përkufizohet si përparim social dhe teknologjik. Kjo zakonisht
i referohet përmirësimeve në një shumëllojshmëri treguesish, siç janë normat e shkrimleximit, jetëgjatësia dhe shkalla e varfërisë. Kuptimi i zhvillimit mund të ndryshojë midis
vendeve dhe madje edhe midis individëve, por zakonisht shkon përtej objektivit të rritjes së
të ardhurave mesatare për të përfshirë gjëra të tilla si liria, barazia, shëndetësia, arsimi,
mjedisi i sigurt(Das, Mourmouras dhe Rangazas, 2015).
Zhvillimi ekonomik në kuptimin e saj themelor tradicionalisht ka nënkuptuar kapacitetin e
një ekonomie kombëtare, gjendja fillestare e të cilës ka qenë pak a shumë statike për një kohë
të gjatë, për të gjeneruar dhe mbajtur një rritje vjetore në produktin kombëtare. Një indeks
alternativ i përbashkët i zhvillimit ka qenë përdorimi i normave të rritjes së të ardhurave për
kokë banori për të marrë parasysh aftësinë e një kombi që të zgjerojë prodhimin e saj me një
ritëm më të shpejtë se norma e rritjes së popullsisë së saj (Olivier de La Grandville, 2011).
Përcaktuesit e rritjes ekonomike janë faktorë të ndërlidhur që ndikojnë në normën e rritjes së
ekonomisë. Ekzistojnë gjashtë faktorë kryesorë që përcaktojnë rritjen ekonomike, ku katër
prej tyre janë grupuar sipas përcaktuesve të ofertës dhe dy të tjera janë efikasiteti dhe kërkesa.
Katër faktorët e furnizimit janë burimet natyrore, kapitali, burimet njerëzore dhe teknologjia
dhe kanë një efekt të drejtpërdrejtë në vlerën e të mirës dhe shërbimeve të ofruara (Olivier
de La Grandville, 2011).
Në mënyrë tipike zhvillimi ekonomik mund të përshkruhet në terma të objektivave. Këto
zakonisht përshkruhen si krijimi i vendeve të punës dhe pasurisë, si dhe përmirësimi i cilësisë
së jetës. Zhvillimi ekonomik gjithashtu mund të përshkruhet si një proces që ndikon në rritjen
dhe ristrukturimin e një ekonomie për të rritur mirëqenien ekonomike të një komuniteti(Das,
MourmourasdheRangazas, 2015).
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Qëllimi kryesor i zhvillimit ekonomik është përmirësimi i mirëqenies ekonomike të një
komuniteti përmes përpjekjeve që përfshijnë krijimin e vendeve të punës, ruajtjen e vendeve
të punës, përmirësimin e bazës tatimore dhe cilësinë e jetës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Në këtë studim është shqyrtuar literatura mbi teoritë kryesore mbi zhvillimin ekonomik,
faktorët ekonomik që ndikojnë në zhvillimin ekonomik,burimetnatyrore,teknologjia, kapitali
financiar dhe burimet njerëzore.
Rritja ekonomike është ndikuar nga faktorë të drejtpërdrejtë si për shembull burimet
njerëzore (rritja e popullsisë aktive, investimi në kapitalin njerëzor), burimet natyrore (toka,
burimet nëntokësore), rritja e kapitalit të përdorur ose avancimet teknologjike. Rritja
ekonomike ndikohet gjithashtu nga faktorë të tërthortë si institucionet (institucionet
financiare, administratat private etj.), madhësia e kërkesës agregate, normat e kursimeve dhe
normat e investimeve, efikasitetin e sistemit financiar, politikat buxhetore dhe fiskale,
migrimin e punës dhe kapitalit dhe efikasitetit të qeverisë (Olivier de La Grandville, 2011).
Ekzistojnë katër përcaktues kryesorë të rritjes ekonomike: burimet njerëzore, burimet
natyrore, formimin e kapitalit dhe teknologjinë, por rëndësia që kërkuesit i kishte dhënë çdo
përcaktuesi ishte gjithnjë ndryshe. Ekonomistët e njohur, me kalimin e kohës, siguruan
përbërësit më themelorë që shfaqen në teoritë moderne të rritjes ekonomike (Blankard dhe
Gjonson, Blanchard&Johnson, 2012).
Hulumtimet në faktorët që rrisin ose pengojnë rritjen ekonomike kanë qenë një nga
parimet qendrore midis kërkuesve të rritjes teorike dhe empirike, por deri më tani është arritur
pak konsensus. Brenda kuadrit të teorisë së rritjes ekonomike, ka pasur dy risi të rëndësishme
që kanë udhëhequr pjesën më të madhe të diskutimit ekzistues për rritjen ekonomike. Këto
përfshijnë teorinë e rritjes neoklasike dhe teoritë e rritjes endogjene. Fokusi i tyre kryesor ka
qenë në rëndësinë e faktorëve të shtetit si akumulimi i kapitalit fizik dhe zhvillimi i kapitalit
njerëzor (shih, ndër të tjera, Romer 1986, Lucas 1988).
Sidoqoftë, ka pasur kontribute të tjera po aq të rëndësishme për literaturën e rritjes
ekonomike që përqendrohen ose në ndikimin e faktorëve të eficiencës në rritjen ekonomike
(shih Easterly dhe Ëetzel 1989, Barro 1990, Barro dhe Sala-i-Martin 1992, ndër të tjera) ose
mbi rëndësinë e burimeve themelore të rritjes ekonomike, siç janë institucionet dhe faktorët
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ligjorë, demografikë, gjeografikë, socio-ekonomikë dhe politikë (shih Barro 1999, 2003,
Sachs dhe Ëarner 1997, Burnside dhe Dollar 2000, Ëhang- Lee 2001, ndër të tjera).
Teoria e rritjes ekonomike neoklasike Soloë-Sëan (1956), e njohur edhe si model i
rritjes ekzogjene, mbron akumulimin e kapitalit fizik si një nxitës i rëndësishëm i rritjes
ekonomike në një periudhë afatshkurtër, ndërsa përparimi teknologjik është përcaktuesi
kryesor i rritjes ekonomike në afatgjatë. Një zgjerim i rëndësishëm i modelit të rritjes
neoklasike ishte përfshirja e stokut të kapitalit njerëzor si një nga faktorët kryesorë që nxitën
rritjen ekonomike për të plotësuar akumulimin e kapitalit fizik (Mankië, Romer dhe Ëeil
1992, Islami 1995). Për sa i përket teoricienëve të rritjes endogjene, kontributi i tyre kryesor
bazohet në përfshirjen e faktorëve të produktivitetit si mësimi përmes punës dhe njohurive të
dobishme teknologjike (hulumtim dhe zhvillim) si nxitës të rëndësishëm të rritjes ekonomike
(Romer 1986, Lucas 1990,Grossman dhe Helpman 1991; Aghion dhe Hoëitt 1992).
Pjesa më e madhe ka konsensus se faktorët shtetërorë, si akumulimi i kapitalit fizik
(investimi) dhe kapitali i kapitalit njerëzor, nga njëra anë, dhe faktorët e produktivitetit (rritja
teknologjike) nga ana tjetër janë përcaktues të rëndësishëm makroekonomik të rritjes
ekonomike në pothuajse çdo vend (Romer 1986, 1990, Lucas 1988, Mankië, Romer, dhe Ëeil
1992, Aghion dhe Hoëitt 1992, Grossman dhe Helpman 1991), ka përkrahës të tjerë që
supozojnë faktorët që ndikojnë në efikasitetin e kursimeve dhe investimeve (Easterly dhe
Ëetzel 1989). Këta faktorë të efikasitetit u bënë të dukshëm në vitet 1990, me tre rezultate
kyçe që synojnë: stabilitetin e mjedisit makroekonomik; efektivitetin e kuadrit institucional
të një ekonomie të lidhur me qeverisjen politike dhe ekonomike, strukturat nxitëse dhe
infrastrukturën sociale; dhe krijimi i mekanizmit të duhur të çmimeve dhe mjedisit të
domosdoshëm rregullator për tregjet e qarta (Snoëdon dhe Vane 2005).
Si argumentohet nga Fischer (1993), arsyeja kryesore për stabilitetin makroekonomik
në rritjen ekonomike është pasiguria që krijon në lidhje me parashikimin e vlerës së ardhshme
të variablave ekonomikë. Një burim është pasiguria e shkaktuar nga politika, e cila ndikon
në efikasitetin e mekanizmit të çmimeve. Nëse, për shembull, pritja është se inflacioni,
shpenzimet qeveritare, kurset reale të këmbimit, normat reale të interesit dhe rritja e
popullsisë do të rriten, ato mund të kenë një ndikim negativ në normën e ardhshme të rritjes
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ekonomike. Burimi i dytë është pasiguria e përkohshme, ku investitorët mbajnë investimet e
tyre deri në stabilizimin e mjedisit makroekonomik; nëse nuk kontrollohet kjo mund të çojë
drejt fluturimit të kapitalit (Pindyck 1988, Pindyck dhe Somalino 1993).
Në një spektër tjetër, faktorët e efikasitetit si inflacioni, stabiliteti i kursit real të
këmbimit, tregtia ndërkombëtare dhe rritja e popullsisëkanë dominuar pjesën më të madhe të
hulumtimit, me pak konsensus që po arrihet në lidhjen e tyre me rritjen ekonomike (Rodrik,
2000).
Për sa kohë që një numër studimesh empirike janë kryer për të identifikuar
përcaktuesit kryesorë të rritjes ekonomike, shumë ekonomistë të rritjes kanë përdorur
zgjedhjen e sa më shumë përcaktuesve sa më shumë të jetë e mundur, për sa kohë që ka të
dhëna të mjaftueshme të vendeve të grumbulluara dhe shkallë lirie për të trajtuar analiza
(Sala-i-Martin, Doppelhofer dhe Miller 2004, Ciccone dhe Jarocinski 2010). Kjo qasje është
mbështetur nga studime që argumentojnë se fuqia e determinantëve mund të garantohet
vetëm me përfshirjen e më shumë determinantëve të rritjes ekonomike (Salai-Martin,
Doppelhofer dhe Miller 2004, Bayraktar 2006).
Nga ana tjetër, kjo qasje siguron një kuadër që tregon prova se disa faktorë mund të
sillen në mënyrë të pajustifikueshme, të cilat mund të jenë çorientuese për politikëbërësit
duke u përqendruar në strategjitë ekonomike specifike të vendit. Shumë të dhëna të
grumbulluara mund të sigurojnë një kuadër të përshtatshëm analitik për të përcaktuar
përcaktuesit e përbashkët të rritjes ekonomike, shumë qeveri nuk i njohin nxitësit kryesorë të
rritjes ekonomike specifike për ekonomitë e tyre. Literatura e re mbi hulumtimin e rritjes
empirike thekson rëndësinë e asaj se si planet zhvillimore specifike të vendit dhe reformat
ekonomike mund të shkaktojnë ekuilibra të ndryshme, ose shtigjet kohore, për rritjen e të
ardhurave për kokë banori (Azariadis dhe Drazen 1990, Durlauf dhe Johnson, 1995). Sot
ende nuk është e qartë se cilat janë faktorët kryesorë të rritjes ekonomike brenda dhe mes
vendeve.

Shqyrtimi i literaturës do të ndihmojë në realizimin e objektivave të punimit të cilat mund të
përfshihen në tri pika kryesore:
5

➢ Hulumtimi dhe analizimi i literaturës mbi integrimin e faktorëve ekonomik në
zhvillimin ekonomik,
➢ Përcaktimi dhe analizimi i faktorëve kryesorë në ekonominë e Kosovës,
➢ Hartimi i një kornize për integrimin e këtyre faktorëve ekonomikë.
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Tabela 1. Literatura mbi faktorët që ndikojnë në ekonominë dhe çështjen e
integrimit Evropian

FAKTORI 1:BURIMET NATYRORE
Autorët

Viti

Fusha/Tema

DavidRomer

2012

Makroekonomia e avancuar- faktorët natyror dhe zhvillimi
ekonomik;

Ram PrasadSengupta

2001

Ekologjia dhe ekonomia, Një qasje në zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik dhe natyror;

FAKTORI 2: BURIMET NJERËZORE
Autorët

Viti

Fusha/Tema

Jones, B. F

2014

Stoku i kapitalit human: një qasje e gjeneralizuar mbi burimet
humane;

JoelSpring

2015

Edukimi dhe zhvillimi ekonomik: Kapitali human dhe
shkollimi i aftësive;

FAKTORI 3:KAPITALI
Autorët

Viti

Fusha/Tema

Omar M. AlNasser

2010

Si ndikojnë IHD në zhvillimin ekonomik?;

Karl F Seidman

2005

Zhvillimi ekonomik-financiar;

FAKTORI 4: TEKONOLOGJIA
Autorët

Viti

Fusha/Tema

Fagerberg, J.

2000

Progresi teknologjik, ndryshimi strukturor dhe rritja e
produktivitetit: një studim krahasues;

ËayneNafziger

2012

Zhvillimi ekonomik dhe teknologjia;

FAKTORI 5: FAKTORI SOCIALO-EKONOMIK
Autorët

Viti

Aisen, Ari dhe Veiga, 2013

Fusha/Tema
Si ndikon mungesa e stabilitetit politik në rritjen ekonomike?;

FranciscoJosé
Ahn, S., &Hemmings, P.

2000

Influenca politike nezhvillimin ekonomik të vendeve të
OECD-së,
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2.1 Faktorë të ndryshëm që lidhen me zhvillimin ekonomik

Pasi zhvillimi ekonomik është ndër qëllimet e çdo vendi edhe teoritë dhe literatura që
përshkruan dhe analizonkëtë lëmi nuk mungon.
Robert Barro (1996) studioi një panel prej 100 shtetesh nga viti 1960 deri në vitin
1990 për të gjetur faktorët që ndikuan në rritjen ekonomike të vendeve. Ai konstatoi se norma
e rritjes së PBB-së reale për frymë ishte e lidhur me ruajtjen e sundimit të ligjit, konsumin
më të vogël të qeverisë, jetëgjatësinë më të gjatë, më shumë nivele të shkollimit të mesëm
dhe të lartë meshkuj, nivele më të ulëta të fertilitetit, nivele më të larta investimi demokraci,
një normë më të ulët inflacioni dhe hapje ndaj tregtisë(Barro&Robert J. 1996). Ai gjithashtu
theksoi teorinë e konvergjencës, që nënkupton që niveli i PBB-së reale rritet, norma e rritjes
bie. Mostra Barro-it prej 100 shtetesh përfshinte 18 vende nga Afrika Sub-Sahariane, 22 nga
Amerika Latine dhe 18 nga Azia e të gjitha niveleve ekonomike, por përfshinte shumë pak
vende në zhvillim (d.m.th vendet më të varfra). Shumë prej këtyre vendeve u përjashtuan nga
mostra sepse mungonin të dhënat (Barro, 1996).
Përkundër ndihmës dhe mbështetjes ndërkombëtare, vendet në zhvillim nuk ishin në
gjendje të rriteshin dhe të përparonin për shkak të kurtheve ekonomike. Kurthet përfshijnë
konflikte ose luftëra, kërkesa me qira për burimet natyrore, varësia nga vetëm një vend fqinj
dhe mungesa e sundimit të ligjit (Collier, 2007) Megjithëse rritja e PBB-së reale për frymë
në vendet në zhvillim ishte më e lartë se mesatarja botërore, ata kishin nivele të ulëta të
kushteve socio-ekonomike. Kjo ishte pjesërisht për shkak të institucioneve të dobëta, kapitalit
të ulët njerëzor dhe fizik, konflikteve, varfërisë, nivelit të ulët të produktivitetit, mungesës së
tregtisë ndërkombëtare dhe mbështetjes së madhe në ndihmën e jashtme. Meqenëse ata kishin
një nivel të ulët të BPV-së reale për kokë banori, teoria e konvergjencës, "kapja deri", duhet
të mbajë të vërtetën. Në fakt, dukej se, për shkak të të gjitha problemeve, ata kishin ritme më
të larta rritjeje krahasuar me vendet e zhvilluara (Collier, 2007).
Investimet e huaja direkte (IHD) kanë qenë një burim i madh i financimit të jashtëm
në vendet në zhvillim dhe të zhvilluara. Ndikimi i IHD-ve në rritjen ekonomike është
diskutuar gjerësisht në kërkimet ekonomike. Ka pasur analiza pozitive dhe negative të IHD8

ve për rritjen ekonomike. Shumica e ekonomistëve dhe krijuesve të politikave besojnë se
IHD stimulon zhvillimin e investimeve në teknologji, rrit sasinë e kapitalit dhe rrit punësimin.
Disa shqetësohen, megjithatë, se ka një ndikim në investimet vendore dhe eliminon
konkurrencën në tregjet vendore (Blanchard&Johnson, 2012).
Caves (1971) zbuloj se kishte një korelacion pozitiv midis produktivitetit të një
ndërmarrjeje shumëkombëshe dhe produktivitetit të punës në firmat vendore në të njëjtën
industri. Ai pretendoi se kjo ishte rezultat i konkurrencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm
të sjellë nga investimet e huaja në tregun e brendshëm(Blanchard&Johnson, 2012).
Investimet e drejtpërdrejta të huaja mund të kenë përfitime jo vetëm për industrinë që
merr investimet, por edhe për industritë e tjera vendase që përfitojnë nga efektet e përhapjes
së kapitalit njerëzor të përmirësuar dhe përmirësimit teknologjik (Rappaport, 2000).
Investimet e huaja direkte përfitojnë një vend pritës nëpërmjet punësimit të shtuar,
teknologjisë së re dhe transferimit të njohurive. Gjithashtu, kjo shkakton një rritje në vëllimin
e investimeve vendore (Borensztein. et al., 1998).
Investimet e huaja direkte (FDI) mund të kenë gjithashtu efekte negative në vendin
pritës. Firmat e huaja mund të investojnë kapital vetëm në atë që mendojnë se është
produktive. Ajo i largon firmat vendase, të cilat ulin mirëqenien e kombit (Hanson, 2001).
Ndërsa kishte shumë flasim për efektet e përhapjes së investimeve të huaja direkte në
studimet e mëparshme, Aitekn dhe Harrison (1999) nuk gjetën ndonjë dëshmi të efekteve të
përhapjes përfituese nga firmat e huaja në ato vendase në Venezuelë gjatë periudhës 19791989. Gjithashtu, Mansfield dhe Romeo (1980) nuk gjetën një efekt pozitiv të IHD-ve mbi
normën e rritjes ekonomike në Marok, një vend në zhvillim. Pra, ndërkohë që ka optimizëm
për rolin e IHD-ve në rritjen ekonomike, ekziston edhe pak pesimizëm. Prandaj, është e
rëndësishme të zbuloni se si IHD ndikon në ekonomitë e vendeve më pak të zhvilluara.
Tregtia ndërkombëtare rrit ekonominë e të dy vendeve importuese dhe eksportuese.
Ekziston një marrëdhënie pozitive midis tregtisë ndërkombëtare dhe rritjes ekonomike.
Kavoussi (1984) gjeti që ritmet më të larta të rritjes ekonomike ishin të lidhur ngushtë me
ritme më të larta të rritjes së eksporteve. Ai zbuloi se korrelacioni pozitiv ndërmjet eksporteve
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dhe rritjes ka të bëjë me vendet me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta. Sachs
dhe Ëarner (1997) zbuluanseekonomitë e hapura në zhvillim tejkalojnë ekonomitë e mbyllura
në zhvillim çdo vit në drejtim të rritjes reale të PBB-së. Edhe në vendet e varfëra, hapja ndaj
tregtisë rrit rritjen e produktivitetit, dhe kështu kapitalit njerëzor (Harrison, 1996). Vendet
më pak të zhvilluara, megjithatë, janë shumë të varura nga bujqësia primitive dhe janë më të
prekshme ndaj goditjeve.

Një vend i pasur me burime natyrore mund të përfitojë nga prodhimi dhe shitja e
pasurisë së tillë. Megjithatë, edhe me burime të bollshme natyrore si nafta dhe diamantat,
vendet në Afrikë nuk kanë përjetuar rritje të ndjeshme të GDP-së (Sachs&Ëarner, 1997). Kjo
mund të ndodhë sepse vendet e varfra bien në kurthin e burimeve natyrore. Për një gjë,
eksporti i burimeve natyrore çon në një vlerësim në kursin e këmbimit, gjë që i bën eksportet
e tyre të tjera më të shtrenjta. Kjo njihet si "Sëmundja Holandeze". Gjithashtu, devijimi i
kapitalit njerëzor dhe fizik nga industritë e tjera në prodhimin e burimeve natyrore zvogëlohet
nga industritë e tjera (Collier, 2007) Përveç kësaj, shitjet e burimeve natyrore ushqejnë
korrupsionin dhe sjelljen tjetër të kërkimit të qirasë. Disa nga vendet në zhvillim në Afrikën
Sub-Sahariane janë të pasura me burime natyrore dhe kanë një GDP shumë të ulët për kokë
banori.
Kumar dhe Ëoo (2010) gjetën një marrëdhënie lineare inversi ndërmjet borxhit
fillestar dhe rritjes së mëvonshme në një mostër të ekonomisë në zhvillim dhe të avancuar.
Ndikimi i borxhit të lartë ishte më i vogël në ekonomitë e zhvilluara (Kumar &Ëoo, 2010).
Ata gjithashtu zbuluan se vetëm nivelet shumë të larta të raportit të borxhit ndaj PBBsë kishin efekte të rëndësishme negative në rritjen ekonomike. Reinhart dhe Rogoff (2010)
studiuan 20 ekonomi të zhvilluara për rreth dy shekuj dhe zbuluan se marrëdhënia negative
midis rritjes dhe nivelit të borxhit ishte shumë e dobët (Reinhart dhe Rogoff, 2010).
Sidoqoftë, Clements, Bhattacharya dhe Nguyen (2003) zbuluan se reduktimi i
konsiderueshëm i stokut të borxhit të jashtëm për vendet e varfëra me borxhe të lartë do të
rriste drejtpërdrejt rritjen e të ardhurave për frymë me rreth një pikë përqindjeje në vit. Gelos,
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Sahay dhe Sandleris (2010) konkluduan se vetëm vendet më të mëdha dhe më të pasura kishin
akses në kredi më të mëdha dhe morën hua më të mëdha dhe më shpesh (AdamSzirmai,
2005).
Për shkak të paarritshmërisë së kredisë së jashtme, shumica e vendeve në zhvillim u
mbështetën në transferimet e njëanshme të fondeve ndërkombëtare për zhvillim. Të Dhënat
e Bankës Botërore (2015) raportuan se vendet në Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim
Ekonomik (OECD) kontribuan rreth 130 miliardë dollarë amerikanë për vendet në zhvillim
si Ndihma Zyrtare për Zhvillim. Minoiu dhe Reddy (2009) zbuluan se ndihma për zhvillim
(në krahasim me ndihmën jo-zhvillimore) kishte efekte pozitive dhe të fuqishme në rritjen e
mëvonshme.
Megjithatë, ata sugjeruan se efektet e tilla u shfaqën pas vonesave të gjata. Në
periudhën afatshkurtër, një ndihmë e tillë nuk pati efekt mbi rritjen dhe zhvillimin.
Një rritje në jetëgjatësinë lidhet drejtpërdrejt me kontrollin e sëmundjeve dhe
shëndetin më të mirë. Rritjet e jetëgjatësisë kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e
popullsisë. Një studim i Acemoglu dhe Johnson (2006) hedh dyshime mbi pretendimin se
kushtet shëndetësore të pafavorshme janë shkaku kryesor i varfërisë në disa vende, por
pajtohen se përmirësimi i kushteve shëndetësore mund të çojë në përmirësim në kushtet
ekonomike. Një studim tjetër nga Cervellati dhe Sunde (2011) parashikoi se përmirësimet në
jetëgjatësinë e rritin akumulimin e kapitalit njerëzor dhe ndikojnë në gjenerimin e të
ardhurave.
Niveli i arsimit është pranuar gjerësisht si një faktor në rritjen ekonomike. Barro
(1999) zbuloi se një vit shtesë i shkollimit rriti normën e rritjes së vendit me 0.7 përqind në
vit. Investimi në kapitalin njerëzor rrit aftësinë e fuqisë punëtore për të punuar dhe rrit
produktivitetin. AlNassar (2010) vuri në dukje se niveli i arsimimit të një punëtori ishte një
masë e kapitalit njerëzor dhe lidhej drejtpërdrejt me produktivitetin.
Korrupsioni dhe qeverisja e dobët pengojnë shëndetin ekonomik të vendeve. Mauro
studioi 67 vende dhe arriti në përfundimin se rritja vjetore ekonomike u rrit 1.3 pikë përqindje
ku korrupsioni u zvogëlua me një devijim standard (Mauro, 1995). Vendet e varfra që kanë
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njerëz me prejardhje, kultura, gjuhë dhe zakone të ndryshme janë më të ndjeshme ndaj
korrupsionit. Modelet empirike mund t'i testojnë këto pretendime dhe të shohin nëse ato janë
të vërteta për ekonomitë në zhvillim dhe ato të zhvilluara (Blanchard&Johnson, 2012).
Rritja ekonomike mund të përkufizohet si një rritje në kapacitetin e një ekonomie për
të prodhuar mallra dhe shërbime brenda një periudhe të caktuar kohe. Në ekonomi, rritja
ekonomike i referohet një zgjerimi afatgjatë në potencialin prodhues të ekonomisë për të
kënaqur nevojat e individëve në shoqëri. Rritja e qëndrueshme ekonomike e një vendi "ka
një ndikim pozitiv në të ardhurat kombëtare dhe në nivelin e punësimit, që më tej sjell në
standardet më të larta të jetesës (Blanchard&Johnson, 2012).
Analiza ekonomike ofron një pasqyrë në thelbin e një ekonomie. Është një proces
sistematik për përcaktimin e përdorimit optimal të burimeve të pakta dhe zgjedhjen e
alternativës më të mirë për të arritur qëllimin ekonomik. Për më tepër, analiza ekonomike
ndihmon në vlerësimin e shkaqeve të problemeve të ndryshme ekonomike, siç janë inflacioni,
depresioni dhe paqëndrueshmëria ekonomike. Ai kryhet duke marrë parasysh variablat e
ndryshëm ekonomikë, si kërkesa, oferta, çmimet, kostot e prodhimit, pagat, puna dhe kapitali.
Në vijim janë disa nga faktorët e rëndësishëm që ndikojnë në rritjen ekonomike të një vendi:
Burimet Njerëzore
I referohet një prej përcaktuesve më të rëndësishëm të rritjes ekonomike të një vendi. Cilësia
dhe sasia e burimeve njerëzore në dispozicion mund të ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e
ekonomisë.
Rritja e kohëve të fundit në literaturë për rritjen ekonomike ka vënë theksin në rëndësinë e
kapitalit njerëzor në procesin e prodhimit. Shkathtësitë formale, përvojat dhe edukimi i lidhur
me fuqinë punëtore shpesh modelohen si një formë e kapitalit të paprekshëm (Jones, 2014).
Burimet natyrore
Prekin rritjen ekonomike të një vendi në masë të madhe. Burimet natyrore përfshijnë burimet
që prodhohen nga natyra ose në tokë ose nën tokë. Burimet në tokë përfshijnë bimët, burimet
ujore dhe peizazhin.
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Formimi i Kapitalit
Përfshin tokën, ndërtimin, makinerinë, fuqinë, transportin dhe mediumin e komunikimit.
Prodhimi dhe marrja e të gjitha këtyre produkteve të krijuara nga njeriu quhet formimi i
kapitalit. Formimi i kapitalit rrit disponueshmërinë e kapitalit për një punëtor, i cili rrit më
tej raportin e kapitalit / punës. Rrjedhimisht, rritet produktiviteti i punës, i cili në fund të
fundit rezulton në rritjen e prodhimit dhe të rritjes së ekonomisë.
Zhvillimi Teknologjik
I referohet një prej faktorëve të rëndësishëm që ndikojnë në rritjen e ekonomisë. Teknologjia
përfshin aplikimin e metodave shkencore dhe teknikave të prodhimit. Me fjalë të tjera,
teknologjia mund të përkufizohet si natyra dhe lloji i instrumenteve teknike të përdorura nga
një sasi e caktuar e punës.Zhvillimi teknologjik ndihmon në rritjen e produktivitetit me sasinë
e kufizuar të burimeve.
Faktorët socialë dhe politikë
Luajën një rol vendimtar në rritjen ekonomike të një vendi. Faktorët social përfshijnë
zakonet, traditat, vlerat dhe besimet, të cilat kontribuojnë në rritjen e ekonomisë në masë të
konsiderueshme.Në anën tjetër faktorët politikë, si pjesëmarrja e qeverisë në formulimin dhe
zbatimin e politikave të ndryshme, kanë një rol të madh në rritjen ekonomike.
2.2 Burimet natyrore dhe zhvillimi ekonomik
Burimet e krijuara jo përmes përpjekjeve njerëzore, por që janë në dispozicion nga natyra
dhe transformohen në burime prodhuese kanë luajtur një rol të rëndësishëm në procesin e
zhvillimit të një vendi (Acemoglu, 2009).
Me fjalë të tjera, burimet natyrore, si toka, toka, depozitat minerare (si xeheror hekuri,
lëndë djegëse fosile) janë tre faktorë kryesorë të prodhimit, dy të tjerët janë punë dhe kapital.
Element kritik këtu është disponueshmëria e këtyre burimeve (Acemoglu, 2009).
Gjëra të tjera mbeten të njëjta, rritja dhe prosperiteti i një kombi mund të shoqërohet me llojin
dhe madhësinë e burimeve të zotëruara prej tij.
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Megjithatë, përvoja tregon se pasuritë natyrore nuk janë as të nevojshme as të
mjaftueshme për prosperitet dhe progres ekonomik. Ndër vendet më të pasura në botë janë
Hong Kongu, Japonia, Singapori dhe Zvicra, të cilat nuk e bazojnë pasurinë e tyre kombëtare
në natyrë dhe shumë vende të tjera si Shtetet e Bashkuara dhe Britania e madhe, ku burimet
natyrore sot luajnë vetëm një rol të vogël në gjenerimin e të ardhura (Acemoglu, 2009).
Ndër vendet në zhvillim, burimet natyrore janë relativisht më të përhapura. Kjo në
një farë mase mund të pasqyrojë zhvillimet e tyre të pazhvilluara: përmasat modeste të
sektorit modern të ekonomisë e bëjnë bujqësinë dhe aktivitetin ekonomik të bazuar në burime
natyrore relativisht më të rëndësishme. Por ekzistojnë gjithashtu shembuj të qartë të vendeve
që janë vërtet të pasura me burime natyrore, por ende nuk kanë qenë në gjendje të mbështesin
rritjen ekonomike. Kështu duket se bujaria e natyrës nganjëherë - megjithëse në asnjë mënyrë
jo - gjithmonë bëhet bekim i përzier (Sengupta, 2001).
Ekziston një supozim se burimet natyrore janë 'të fundme'. Në fakt, askush nuk duhet
të injorojë mundësinë e shtimit të burimeve përmes zbulimit. Nëpërmjet zbulimit, hapjes dhe
shfrytëzimit të burimeve të reja, shumë vende në të kaluarën kishin dhënë një kontribut më
të lartë në prodhim.Megjithatë, kjo nuk do të thotë se burimet natyrore janë 'pafund'. Proceset
ekonomike ndikojnë në mjedisin. Për shembull, rreziqet e zhdukjes së burimeve, si ato të
rinovueshme dhe jo të ripërtëritshme, përdorin probleme të pakapërcyeshme për rritjen dhe
zhvillimin e një kombi. Kjo pastaj sugjeron ruajtjen e burimeve në mënyrë që të ketë një
zhvillim të qëndrueshëm (Romer, 2012).
Sidoqoftë, një furnizim i bollshëm i burimeve natyrore çon në zhvillimin bujqësor
dhe industrial. Ashtu si disponueshmëria e tokës pjellore dhe furnizimi i bollshëm i ujit për
qëllime të ujitjes janë dy parakushte thelbësore për arritjen e rritjes më të shpejtë bujqësore,
minerale si qymyri, boksit, mineral hekuri, naftë bruto, bakër, kallaj, etj. të ndihmojë procesin
e industrializimit. Mungesa e burimeve natyrore shpesh vepron si një kufizim në zgjerimin e
prodhimit dhe shpesh konsiderohet si një pengesë për zhvillimin ekonomik. Për shembull,
disa vende të varfëra të Azisë dhe Afrikës kanë burime të kufizuara natyrore si toka dhe
mineralet. Dhe çfarëdo pak është në dispozicion është që të ndahet nga popullata e madhe
(Romer, 2012).
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Megjithatë, njëra gjithashtu sheh një lidhje të kundërt mes bollëkut të burimeve
natyrore dhe rritjes ekonomike. Ka dëshmi të mjaftueshme për të mbështetur që shumë
ekonomi të varfër të burimeve kanë tejkaluar shumë ekonomi të pasura me burime në drejtim
të rritjes ekonomike! Me fjalë të tjera, një shoqëri e tillë e pafavorshme midis bollëkut dhe
rritjes së burimeve, tregon të paktën se posedimi i burimeve natyrore është vetëm një kusht i
domosdoshëm - por jo kusht i mjaftueshëm - për zhvillimin ekonomik (Acemoglu, 2009).
Mbi të gjitha, burimet që kemi mund të jenë të fiksuara dhe të ndjeshme. Shfrytëzimi
në rritje i burimeve të tilla natyrore për të përmbushur kërkesat e pangopura të njeriut ka
ngritur tani çështjen e dëmit mjedisor që ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik. Njerëzit
e varfër të vendeve të varfëra varen nga mjedisi i tyre natyror. Kështu që viktimat më të
mëdha në dëm të mjedisit natyror janë, natyrisht, njerëzit e varfër. Këtu qëndron rëndësia e
mbrojtjes së mjedisit natyror në mënyrë që të ketë një zhvillim të qëndrueshëm (Romer,
2012).
2.3 Burimet njerëzore dhe zhvillimi ekonomik
Kapitali njerëzor i referohet të gjitha atributet e punëtorëve që potencialisht mund të rrisin
produktivitetin e tyre në të gjitha ose disa detyra produktive. Termi është shpikur sepse shumë
nga këto atribute janë akumuluar nga punëtorët nëpërmjet investimeve. Teoria e kapitalit
njerëzor, e zhvilluar kryesisht nga Becker (1965) dhe Mincer (1974), ka të bëjë me rolin e
kapitalit njerëzor në procesin e prodhimit dhe mbi nxitjet për të investuar në shkathtësi, duke
përfshirë investimet në tregun para punës, në formë të shkollimit dhe në punë, në formë të
trajnimit. Nuk do të ishte ekzagjerim të thuhet se kjo teori është baza e shumë e ekonomisë
së punës dhe luan një rol po aq të rëndësishëm në makroekonominë.
Puna është një input bazë për pothuajse të gjithë prodhimin. Nuk është e mundur të
bëhet përdorimi më i mirë i mundshëm i burimeve ekzistuese natyrore nëse nuk ka fuqi
njerëzore të mjaftueshme. Nëse një vend është në gjendje të shfrytëzojë fuqinë e saj të punës,
ai me siguri do të jetë një faktor i rëndësishëm në zhvillim (Spring, 2015).
Furnizimi i fuqisë punëtore - të quajtur burimet njerëzore - varet, ndër të tjera, nga rritja
e popullsisë. Kështu madhësia e popullsisë është një faktor i rëndësishëm i zhvillimit
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ekonomik. Më shumë punë duhet, pra, të nënkuptojë një prodhim potencial më të madh. Në
një vend me pak të populluar (në krahasim me burimet), rritja e popullsisë do të thotë me të
vërtetë rritje ekonomike - pasi të rritet më shumë toka ose të punojnë më shumë në industri
dhe shërbime(Spring, 2015).
Duhet të mbahet mend se jo vetëm madhësia e popullsisë, por edhe cilësia e forcës së
laboratorit është gjithashtu një përcaktues i rëndësishëm i kapacitetit të ekonomisë. Ka një
ndjenjë në mesin e disa ekonomistëve se cilësia e kontributit të punës - kapitali njerëzor është faktori i vetëm më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Ekonomistët modernë i
konsiderojnë burimet e dedikuara për arsimin dhe trajnimin si investime në kapitalin njerëzor
(Spring, 2015).
Përdorimi efektiv i kapitalit dhe aplikimi i teknologjisë modem varen nga
disponueshmëria e fuqisë punëtore të kualifikuar. Punonjësit e kualifikuar, në përgjithësi janë
më produktiv se punonjësit e paarsimuar dhe të pakualifikuar. Në të njëjtën kohë punëtorët
janë gjithashtu konsumatorë. Pra, me rritjen e popullsisë, ekziston një zgjerim në madhësinë
e tregut dhe ka hapësirë më të madhe për ndarjen e punës dhe specializimit. Njerëzit e
shëndetshëm mund të punojnë më shumë dhe më shumë se njerëzit e sëmurë (Spring, 2015).
Gjithsesi, gjendja e fuqisë punëtore të arsimuar dhe të shëndetshme në çdo ekonomi
kontribuon në rritjen dhe zhvillimin, duke:
(a)

duke krijuar një forcë punëtore më produktive dhe të shëndoshë të pajisur me
shkathtësi dhe njohuri,

(b)

hapjen e mundësive për punësim në sektorë të ndryshëm të ekonomisë,

(c)

Në të vërtetë, një fuqi punëtore e arsimuar dhe e aftë është një kusht i domosdoshëm
për një rritje të qëndrueshme ekonomike.
Për më tepër, ekziston një dëshmi e mjaftueshme se shëndeti dhe ushqimi i një kombi

ndikojnë pozitivisht në punësim, produktivitet dhe paga. Një popullsi e shëndetshme është
një parakusht për zhvillimin ekonomik (Ëinfield, 2016).
Sidoqoftë, marrëdhënia ndërmjet rritjes së popullsisë dhe zhvillimit ekonomik është
komplekse. Përvojat e shumë vendeve sugjerojnë se normat 'e shpejta' të rritjes së popullsisë
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veprojnë si pengesë për zhvillimin. Redukton të ardhurat për frymë të një kombi. Krijon
probleme mjedisore dhe qytete dhe qytete të mbipopulluara.
Zvogëlon kursimet dhe formimin e kapitalit. Kështu që rritja ekonomike është penguar.
Kjo do të thotë se ne kemi zbritur në një problem dyanësh për shkak të marrëdhënieve dyrruge midis rritjes së popullsisë dhe zhvillimit ekonomik. Madje edhe atëherë cilësia e
kapitalit njerëzor është një element i rëndësishëm në progresin e një kombi (Ëinfield, 2016).
2.4 Kapitali dhe zhvillimi ekonomik
Rritjet në produktivitetin e punës dhe të tokës, nga ana e tyre, varen shumë nga
teknologjia e re dhe burimet në rritje të kapitalit. Shuma e prodhimit që punonjësit mund të
prodhojnë varet shumë nga disponueshmëria e burimeve plotësuese si kapitali. Është
argumentuar se mungesa e kapitalit është pengesa kryesore e rritjes dhe asnjë plan për
zhvillimin ekonomik nuk do të ketë sukses nëse nuk do të ketë kapital të mjaftueshëm. Asnjë
vend nuk mund të arrijë rritje më të madhe nëse nuk realizohet ndonjë normë minimale e
formimit të kapitalit (Seidman, 2005)
Kapitali, ose pasuria, mund të përkufizohet gjerësisht si të ardhura ose kapacitetin
prodhues të prodhimit.Është kursim bruto nga të ardhurat që bën të mundur pjesën bruto të
investimit të produktit të brendshëm bruto (PBB). Shpërndarja bruto kompenson konsumin
kapital dhe shton kapacitetin prodhues për periudhat e ardhshme (Ëinfield, 2016).
Investimi përkufizohet dhe vlerësohet ngushtë nga Të ardhurat dhe Pasuria Kombëtare
Divizioni i Byrosë së Analizës Ekonomike (BEA) në Departamentin e Tregtisë të SH.BA-së
si mallra kapitale të prekshme të blera nga ndërmarrjet. Konkretisht, ai përfshin ndërtime të
reja (duke përfshirë të gjitha strukturat rezidenciale, qoftë me qira ose me shfrytëzimin e
pronarëve, dhe shpenzimet për zhvillimin e burimeve natyrore), pajisjet e qëndrueshme të
prodhuesve dhe akumulimin e inventarit. Në vitet e fundit, BEA gjithashtu ka dhënë
vlerësime për stoqet kapitale të lidhura, duke përdorur metodën e inventarit të përhershëm.
Akumulimi i kapitalit ose investimi i referohet krijimit të kapitalit shtesë si bimë,
pajisje, makineri, struktura etj. (Kapital fizik) dhe struktura sociale dhe ekonomike si rrugët,
energjia elektrike, uji, kanalizimi etj., Për të rritur prodhimin dhe të ardhurat. Një sasi në rritje
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e kapitalit për punëtor një raport në rritje të kapitalit / punës është qartë një burim i madh i
produktivitetit ose i prodhimit për një orë pune (Seidman, 2005)
Me fjalë të tjera, duke rritur sasinë e kapitalit për punëtor, është e mundur të rritet
produktiviteti i punës. Formimi i kapitalit i mundëson një vendi të gëzojë avantazhet e
prodhimit dhe specializimit në shkallë të gjerë. Është e domosdoshme jo vetëm për shtimin
e prodhimit, por edhe për sigurimin e punësimit për njerëzit. Më tej, akumulimi i kapitalit
siguron një forcë punëtore në rritje me një furnizim më të madh të mjeteve dhe makinerive
për punëtor. Kjo pastaj rrit efikasitetin e punëtorëve (Ëinfield, 2016).
Shpesh, vendet e varfëra janë të hendikepuar nga vëllimi i ulët i akumulimit të
kapitalit për shkak të të ardhurave të ulëta dhe kursimeve të ulëta. Nëse kapitali i brendshëm
nuk është i mjaftueshëm për të plotësuar nevojat për investime, një vend i varfër mund të
kërkohet të importojë kapital nga jashtë. Megjithatë, ekziston një pikëpyetje për përdorimin
e kapitalit të huaj në vendet e zhvilluara të varfra.
Ekonomistët modemë si T. Ë. Schultz, JanTinbergen, Gary S. Becker etj. Kanë theksuar
se formimi i kapitalit njerëzor (investimi në trajnim dhe investim) është aq i rëndësishëm sa
formimi i kapitalit fizik, nëse jo më shumë. Ata kanë theksuar kontributin e investimeve në
qeniet njerëzore për zhvillimin ekonomik.
2.5 Teknologjia dhe zhvillimi ekonomik
Progresi teknologjik konsiderohet si burimi më i rëndësishëm i zhvillimit nga shumë
ekonomistë. Thuhet se teknologjia ka revolucionarizuar jetën tonë që nga agimi i historisë
njerëzore. Progresi teknologjik në ditët e modemit që po ndodh është diçka unike sa i përket
thellësisë dhe shpejtësisë së saj.
Teknologjia i referohet njohurive tona se si t'i kthejmë burimet në mallra dhe shërbime.
Progresi teknik i referohet një përmirësimi në artin e prodhimit. Progresi teknologjik çon në
një përmirësim të produktivitetit të burimeve ekzistuese (Fagerberg, 2000).
Është rezultat i hulumtimit, shpikjes, zhvillimit dhe inovacionit. Me avancimin e
njohurive shkencore dhe teknologjike, njerëzit zbulojnë teknika gjithnjë e më të sofistikuara
të prodhimit të cilat vazhdimisht rrisin nivelet e produktivitetit(Nafziger, 2012).
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Prandaj është e dashur që përparimi teknologjik në një vend varet nga shkenca e pastër
dhe e aplikuar. Dhe shkenca varet nga burimet e ndara drejt kërkimit dhe zhvillimit. Kështu,
arsimi është me rëndësi vendimtare për çdo ekonomi në avancimin e përmirësimit
teknologjik. Përveç arsimit, aftësia sipërmarrëse është një tjetër përcaktuese e rëndësishme e
progresit teknik. Joseph A. Schumpeter caktoi një rol shumë të rëndësishëm për
sipërmarrësin në zhvillimin ekonomik të një vendi. Sipas tij, një nga funksionet më të
rëndësishme të sipërmarrësit është risia duke marrë metoda të reja të miratuara në mënyra
efektive.
Kështu, nëpërmjet teknikave dhe metodave të reja të prodhimit, një vend mund të rrisë
kapacitetin prodhues. Për një ekonomist, kjo nënkupton se teknologjia e re është një kusht i
mjaftueshëm për rritjen ekonomike. Megjithatë, përparimi teknologjik është gjithashtu një
kusht i domosdoshëm për rritje të qëndrueshme. Pa të, nuk do të kishte mjaft formacione të
reja kapitale për të lejuar rritje të vazhdueshme të produktivitetit të punës (Crafts, 1998).
Mund të vërehet se një rritje e vazhdueshme e produktivitetit të punës kërkon si kapitalin
në rritje ashtu edhe teknologjinë e re ose modem. Formimi i vazhdueshëm i kapitalit do të
ndodhë vetëm nëse ekziston një rrjedhë e vazhdueshme e teknologjisë së re. Kështu ekziston
një lidhje e ngushtë midis ndryshimeve teknologjike dhe kapitalit dhe formimit të kapitalit.
Këta dy jo vetëm që plotësojnë por gjithashtu varen nga njëri-tjetri. Metoda e re mund të
kërkojë makineri të reja. Ose, kur një firmë vendos të ndërtojë një fabrikë të re, kjo mund të
çojë në zbulimin e metodave të reja dhe më të mira të prodhimit (Nafziger, 2012).
2.6 Faktorët social dhe politik
Faktorët socialo-politikë janë faktorë të tillë si efikasiteti i qeverisë, institucionet, sistemet
politike dhe administrative, faktorët kulturorë dhe socialë, gjeografia dhe demografia.
Arusha (2009) testoi rolin e qeverisjes në rritjen ekonomike për 71 vende të zhvilluara, në
zhvillim dhe në tranzicion midis 1996 dhe 2003. Ai demonstroi se vendet me qeverisje të
lartë rriten më shpejt krahasuar me atë me qeverisje të dobët (Arusha, 2009).
Një përcaktues i rëndësishëm në literaturë është korniza institucionale shtetërore. Roli i
institucioneve po fillonte të njihej me punën thelbësore të Leëis (1955) dhe më pas nga Ayres
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(1962) dhe pas fillimit të viteve 90 me kërkimin e bërë nga Mauro (1995), Rodrik (1999),
Acemoglu et al. (2002).
Rodrik (2000) deklaroi se pesë lloje të kornizave institucionale (të drejtat pronësore,
institucionet rregullatore, institucionet për stabilizim makroekonomik, institucionet për
sigurimet shoqërore dhe institucionet e menaxhimit të konfliktit) mund të kenë një rezultat
të drejtpërdrejtë mbi rritjen dhe mbi përcaktuesit e tjerë të rritjes ekonomike (Rodrik, 2000).
Ahn, S., dheHemmings, P. (2000). deklaruanë se korrupsioni ka një efekt negativ, një rritje
duke ndikuar në inovacionin dhe aktivitetet e tjera fillestare dhe mund të zvillojë
produktivitetin. Në rastin e inovacionit, korrupsioni ka kufizuar sipërmarrësit e rinj për të
hyrë në treg. Ndërmarrjet që duhet të paguajnë një shumë të madhe parash për ryshfet kanë
tendencë të zvogëlojnë prodhimin e tyre dhe gjithashtu të shtrembërojnë shifrat e tyre
(Svensson, 2003).
Shera et al. (2014) përcaktoi ndikimin e korrupsionit në rritjen ekonomike për 22 vende
në zhvillim, ish-shtetet socialiste në Ballkan, Evropën Lindore dhe Qendrore dhe Azinë.
Rezultatet e studimit të tyre treguan se korrupsioni kishte rëndësi statistikore dhe një ndikim
negativ në rritjen ekonomike (Shera et al., 2014).
Në kundërshtim me studimet në të cilat korrupsioni shihet si një banor i rritjes ekonomike,
ka dokumente që konsiderojnë se korrupsioni mund të jetë përfitues, sepse mund ta bëjë
ekonominë më efikase dhe të lehtësojë investitorët një mënyrë për të kaluar rregulla më
kufizuese dhe të vendosura (Acemoglu dhe Verdier, 2000, Kaufman dhe Wei, 2000)
konsideruan se në rrethana të caktuara, korrupsioni mund të ketë një efekt lubrifikimi në rritje
(Acemoglu dhe Verdier, 2000).
Faktorët politikë si regjimet politike, jostabiliteti politik, liria civile, perceptimi i politikës
luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në nxitjen e rritjes ekonomike dhe paqëndrueshmëria
politike ka një efekt negativ në kompanitë dhe dëshira e tyre për të investuar, mund të krijojë
dhunë dhe anarki në shoqëri dhe në fund mund të ketë pasoja serioze në rritjen
ekonomike(Lensink et al., 1999).
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Aisen dhe Veiga (2013) hetojnë efektet negative të shkallëve më të larta të
paqëndrueshmërisë politike në rritjen ekonomike për 169 vende nga viti 1960 deri në vitin
2004. Kanalet e transmetimit përmes të cilave paqëndrueshmëria politike ndikon në rritjen
ekonomike janë produktiviteti, akumulimi i kapitalit fizik dhe njerëzor. Gjithashtu,
demokracia mund të ketë një efekt të vogël negativ në rritjen ekonomike. Literatura empirike
është ende e paqartë në lidhje me rëndësinë e demokracisë në nxitjen e rritjes ekonomike.
Mund të ketë një ndikim negativ ose jo të rëndësishëm në rritjen ekonomike (Aisen dhe
Veiga, 2013).
Faktorët socio-kulturorë gjithashtu kanë një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike.
Diversiteti etnik dhe fragmentimi, gjuha, feja, normat qytetare, besimet janë ndër përcaktuesit
sociokulturorë që mund të kenë ndikim në rritjen ekonomike (Acemoglu, 2009).
Diversiteti etnik mund të ketë një ndikim negativ në rritje duke reduktuar besimin. Mund
të ketë efekt negativ në arsim (shkollim i ulët), jostabilitet politik, sistem financiar i
pazhvilluar, deficit i lartë publik, infrastrukturë e pazhvilluar(Acemoglu, 2009).
Rëndësia e gjeografisë në rritje është hulumtuar mirë. Pas Luftës së Dytë Botërore pati
një rritje në analizën empirike të gjeografisë. Braudel (1981-1984), Crosby (1986) dhe
Diamond (1997) analizuan ndikimin e gjeografisë dhe ndryshimeve klimatike në Evropë dhe
dominimin e saj mbi kolonitë. Evropa Veri-Atlantike dhe Mesdhetare ishin qendrat krijuese
të botës pas përfundimit të Mesjetës.
Acemoglu (2009) pohoi se gjeografia mund të ndikojë në shumë mënyra rritje
ekonomike. Cilësia e tokës mund të ndikojë në produktivitetin bujqësor. Burimet natyrore
kontribuojnë drejtpërsëdrejti në industrializimin e një vendi nga komponentët esenciale për
prodhim. Klima ka një ndikim të drejtpërdrejtë në prodhimin dhe qëndrimet lidhur me
konsumin. Topografia e një rajoni ose shteti mund të ketë ndikim pozitiv ose negativ në
kostot e transportit dhe në komunikim. Dhe jo më pak, sëmundjet mund të ndikojnë në
kujdesin shëndetësor, prodhimin dhe akumulimin e kapitalit njerëzor dhe fizik(Acemoglu,
2009).
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2.7 Hulumtimet mbi faktorët që ndikojnë zhvillimin ekonomik në vendet në zhvillim
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur hulumtimet kryesore kuantitative mbi faktorët që
ndikuan në zhvillimin ekonomik të vendeve në zhvillim siç është Kosova.
Disa nga këto studime janë studime krahasuese sidoqoftë ato ndihmojnë në krijimin e një
modeli për kristalizimin e faktorëve kyç që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Tabela 2a. Përcaktuesit kryesorë makroekonomikë të rritjes në vendet në
zhvillim

Autorët

Vendet dhe periudha e mostrës

Metodologjia

Faktorët me ndikimnë rritjen
ekonomike

VENDET NË ZHVILLIM
Dollar 1992

95 ekonomi në zhvillim;
1976-1985

Regresioni kryq
seksional

-

-

Fischer
1992

Sub-SaharanAfricaand Latin
AmericanandCaribbeancountries;

Regresioni kryq
seksional

-

1970-1985
-

-

Knight,
Loayza dhe
Villanueva
1993

98 vende; 76 vende në zhvillim;
1960-1985

Regresioni i
panelit

-

-

-

Shkalla e investimeve është pozitive
dhe e lidhur dukshëm me rritjen
ekonomike.
Ndryshueshmëria e kursit të këmbimit
dhe ndryshimet reale të kursit të
këmbimit janë negativisht dhe dukshëm
të lidhura me rritjen ekonomike.
Kapitali njerëzor, investimet dhe
suficiti buxhetor janë pozitivisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme të lidhur me
rritjen ekonomike.
PBB-ja fillestare reale dhe inflacioni
janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike.
Rritja në vendet Afrikano-SubSahariane është më pak se në vendet e
Amerikës Latine dhe në Karaibe
Kapitali
fizik,
njerëzor
lidhet
pozitivisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
Investimet publike janë të lidhura
pozitivisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
Normat e tarifave të peshuara janë të
lidhura negativisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
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Tabela 2b. Përcaktuesit kryesorë makroekonomikë të rritjes në vendet në
zhvillim
Shumica
dhe Vann de
Berg 1996

11 vende të Afrikës SubSahariane - Togo, Bregu i
Fildishtë, Nigeria, Zambia,
Ruanda, Botsvana, Niger,
Senegal, Mauritius dhe
Kamerun;

Regresioni i serive
kohore specifike
për vendin

-

(periudha e mostrës nuk është e
disponueshme)
-

-

-

Easterly dhe
Levine 1997

Afrikës Sub-Sahariane dhe
Amerikës Latine dhe vendet e
Karaibeve;

Regresioni kryq
seksional

-

1960-1980
-

-

Hamilton
dhe
Monteagudo
1998

98 vende jo të naftës; 75 vende të
ndërmjetme; 22 OECD
1960-1985

Regresioni më i
vogël i zakonshëm
me të Bardhë
(1980)
Heteroskedasticitet

-

-

Ndihma e huaj është e lidhur
negativisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike
në Togo, Bregun e Fildishtë, Nigeri,
Zambia, Ruanda dhe Botsvana; dhe
pozitivisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme
lidhur me rritjen ekonomike në Niger,
Senegal dhe Mauritius.
Kursimet e brendshme janë pozitive
dhe të lidhura dukshëm me rritjen
ekonomike në Togo, Senegal, Bregun e
Fildishtë, Nigeri, Kamerun dhe -Kenia;
dhe negativisht dhe dukshëm të lidhur
me rritjen ekonomike në Mauritius dhe
Zambia.

Investimet e Huaja Direkte janë
pozitive dhe të lidhura dukshëm me
rritjen ekonomike në Bregun e
Fildishtë, Niger, Kenia dhe Togo; dhe
negativisht dhe dukshëm e lidhur me
rritjen ekonomike në Mauritius dhe
Ruandë.
Rritja e popullsisë është e lidhur
negativisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike
në Senegal, Mauritius dhe Niger
Regjistri i shkollimit, thellësia
financiare, një masë e telefonave për
punëtor dhe suficiti fiskal janë të
lidhura pozitivisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
Vrasjet politike dhe primet e tregut të zi
janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike.
Vendet e Afrikës Sub-Sahariane dhe
vendet e Amerikës Latine dhe Karaibe
përjetuan rritje të ngadaltë në krahasim
me rajonet e tjera.
Ndryshimi në rritjen e prodhimit është
pozitivisht i lidhur me ndryshimin në
normën e investimit fizik.
Ndryshimi në rritjen e prodhimit lidhet
negativisht me ndryshimin në normën e
rritjes së popullsisë.
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- Gabime
standarde të njëjta

-

Rritja e fraksionit të burimeve të
dedikuara për arsimin lidhet me rritjen
e ngadalshme (jo më të shpejtë)
ekonomike.

Tabela 2c. Përcaktuesit kryesorë makroekonomikë të rritjes në vendet në
zhvillim
Barro 1999

100 vende (Azi, Amerika Latine,
OECD, Sub-Sahariane Afrikë;

Regresioni i
panelit

-

1960-1995

-

Burnside
dhe Dollar
2000

56 vende (16 të ardhura të
mesme dhe 40 vende me të
ardhura të ulëta);

1970-1993

Metoda me dy
shirita me dy faza
(2SLS)
(regresionet e
ndara në
gjashtëperiudha
katërvjeçare që
mbulojnë vitet)

-

-

-

Chen dhe
Feng 2000

Kina (29 provinca);
1978-1989

Qasja analitike
ndër-vendore

-

-

Radelet,
Sachs, dhe
Ëhang- Lee
2001

14 shtete aziatike;
1965-1990

Kuadri i rritjes së
vendeve ndërshtetërore

-

-

Pjesa e investimeve, shkalla e rritjes së
kushteve të tregtisë, vitet e shkollimit,
indeksi i sundimit të ligjit, indeksi i
demokracisë dhe hapja ndërkombëtare
janë pozitive dhe të lidhura dukshëm
me rritjen ekonomike;
Konsumi i qeverisë, niveli total i
fertilitetit dhe inflacioni janë të lidhura
negativisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
Ndihma e huaj është pozitive dhe e
lidhur ngushtë me rritjen ekonomike
kur hyn në regresionin e rritjes si një
term ndërveprues me politikat.
Suficiti buxhetor, cilësia institucionale,
hapja e tregtisë dhe vendet e Azisë
Lindore janë pozitivisht dhe dukshëm
të lidhura me rritjen ekonomike.
Vrasjet politike, inflacioni dhe vendet
që ndodhen në SSA janë të lidhura
negativisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
Regjistrimi në universitet dhe tregtia
janë të lidhura pozitivisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike.
Inflacioni dhe ndërmarrjet shtetërore
janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike.

Arritja fillestare e arsimit, distanca
bregdetare në zonën e tokës, kursimet e
qeverisë, hapja e tregtisë, cilësia e
institucioneve, jetëgjatësia, rritja e
popullsisë në moshë pune janë pozitive
dhe të lidhura dukshëm me rritjen
ekonomike.
Prodhimi fillestar për punëtor, bollëku i
burimeve natyrore, mbyllja në det,
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vendndodhja në tropikët janë të lidhura
negativisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.

Tabela 2d. Përcaktuesit kryesorë makroekonomikë të rritjes në vendet në
zhvillim

Barro 2003

87 vende (vende të zhvilluara
dhe në zhvillim);

Regresionet ndërvendore

-

1965-1995
-

BhaskaraRao dhe
Hassan
2011

Bangladesh;
1970-2007

Korniza e rritjes
neoklasike metoda ARDL

-

-

Vitet mesatare të arritjes së shkollës,
investimet, sundimi i ligjit, demokracia,
hapja e tregtisë dhe kushtet e tregtisë
janë pozitivisht dhe dukshëm e lidhur
me rritjen ekonomike;
Niveli fillestar i PBB-së për frymë,
jetëgjatësia e jetës, shkalla e
lindshmërisë, konsumi i qeverisë,
norma e inflacionit dhe mbyllja e detit
janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike
Zbatimi i reformave që nga vitet 1980,
investimet e huaja direkte, furnizimi me
monedha dhe hapja e tregtisë janë
pozitivisht dhe dukshëm të lidhura me
rritjen ekonomike.
Shpenzimet e qeverisë dhe inflacioni
janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike.

Tabela 2e. Përcaktuesit kryesorë makroekonomikë të rritjes në vendet në
zhvillim

Chang dhe
Mendy
2012

36 Africancountries;
1980-2009

Regresioni i
efekteve të fiksuara

-

-

-

Ndihma e huaj, eksportet, importet,
punësimi i punësuar dhe hapja janë të
lidhura pozitivisht dhe në mënyrë të
konsiderueshme me rritjen ekonomike.
Investimet e huaja direkte, investimet
vendase dhe kursimet e brendshme
bruto janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike.
Në Afrikën e Mesme dhe në Afrikën e
Veriut, ndihma e huaj është pozitive
dhe e lidhur ngushtë me rritjen
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ekonomike; ndërsa në Afrikën
Perëndimore dhe Lindore ndihmat e
huaja janë të lidhura negativisht dhe në
mënyrë të konsiderueshme me rritjen
ekonomike
Anyanëu
2014

53 vende afrikane;
1996-2010 (pesë mesataret
trevjeçare jo të mbivendosura të
të dhënave kryq seksionale);
Të dhënat e serive kohore për
Kinën;
1984-2010

Regresioni i
paneleve ndër-vend
për Afrikën; dhe

-

Regresioni i serive
kohore për Kinën
-

Afrika: Investimet më të larta vendase,
ndihma zyrtare neto, regjistrimi në
shkollën e mesme, indeksi i çmimit të
metaleve, efektiviteti i qeverisë
(qeverisja) dhe popullsia urbane janë
pozitivisht dhe dukshëm të lidhura me
rritjen ekonomike.
Kina: investimet e brendshme dhe
hapja e tregtisë janë pozitive dhe të
lidhura dukshëm me rritjen ekonomike;
ndërkohë që ndihma zyrtare për
zhvillim, rritja e popullsisë, inflacioni,
kredia për sektorin privat, çmimi i
lëndëve bujqësore dhe indeksi i çmimit
të naftës janë të lidhura negativisht dhe
në mënyrë të konsiderueshme me rritje
ekonomike.

Burimi: SouthEastEuropeanJournalofEconomicsand Business Volume 11 (2) 2016, 33-47

Literatura ndërkombëtare është e pasur me raste të studimit mbi rritjen ekonomike të vendeve
të ndryshme. Sidoqoftë, pasi nuk ka qenë e mundur të paraqiten të gjitha rezultatet, më poshtë
kam përzgjedhur rastin e Gjermanisë. Modeli i integrimit të faktorëve ekonomik të shtetit
gjerman do jep mundësinë të bëjmë krahasimin me një model të suksesshëm shumë vjeçar.
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Tabela 3: Literatura kryesore e përdorur për të realizuar rastin e studimin:
Gjermania

Modeli i integrimit të faktorëve ekonomikë – Rasti i studimit: Gjermania
Autori/Instituti

Titulli i studimi

ReinhardHujer, MarcoCaliendo, ChristopherZeiss

Macroeconometricevaluationofactivelabourmarketpolicy – a casestudyforGermany

HorstSeibert

The GermanEconomy

ThomasBozoyan

EconomicOverviewGermany

AlainFabre

The GermanEconomic Model a strategyforEurope?

2.8 Raste studimi

Rasti 1 Gjermania
Ekonomia gjermane - ekonomia e pestë më e madhe në botë në terma PPP dhe më e madhe
në Evropë - është një eksportues kryesor i makinerive, automjeteve, kimikateve dhe pajisjeve
shtëpiake dhe përfitime nga një forcë punëtore shumë e kualifikuar. Ashtu si fqinjët e saj në
Evropën Perëndimore, Gjermania përballet me sfida të rëndësishme demografike për një
rritje të qëndrueshme afatgjatë. Nivelet e ulëta të pjellorisë dhe një rritje e madhe e
emigracionit neto janë presion në rritje mbi sistemin e mirëqenies sociale të vendit dhe
kërkojnë reforma strukturore.
Reformat e nisura nga qeveria e Kancelarit Schroeder, të cilat u konsideruan të domosdoshme
për të trajtuar papunësinë kronike të lartë dhe rritjen mesatare të ulët, kontribuan në rritjen e
fortë ekonomike dhe në rënien e papunësisë. Këto përparime, si dhe një skemë e reduktuar e
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orarit të punës të subvencionuar nga qeveria, ndihmojnë në shpjegimin e rritjes relativisht
modeste të papunësisë gjatë recesionit 2008-09 - më e thellë që nga Lufta e Dytë Botërore.
Stimulimi dhe përpjekjet për stabilizim të iniciuara në 2008 dhe 2009 dhe shkurtimet e
taksave të paraqitura në mandatin e dytë të KancelaresAngelaMerkel kanë rritur defiçitin e
përgjithshëm buxhetor të Gjermanisë - duke përfshirë federale, shtetërore dhe komunale - në
4.1% në vitin 2010, por shpenzimet më të ngadalshme dhe të ardhurat më të larta tatimore
0.8% në vitin 2011 dhe në 2017 Gjermania arriti një suficit buxhetor prej 0.7%. Një
amendament kushtetues i aprovuar në 2009 kufizon qeverinë federale në deficite strukturore
jo më shumë se 0.35% të PBB-së në vit që nga viti 2016, megjithëse objektivi tashmë ishte
arritur në vitin 2012.
Ekonomia gjermane vuan nga niveli i ulët i investimeve dhe një plan qeveritar për të investuar
15 miliardë euro gjatë 2016-18, kryesisht në infrastrukturë, synon të nxisë investimet e
nevojshme private. Pas katastrofës bërthamore të Fukushima në mars 2011, kancelaria
Angela MERKEL njoftoi në maj 2011 se tetë nga 17 reaktorët bërthamorë të vendit do të
mbyllen menjëherë dhe bimët e mbetura do të mbyllen deri në vitin 2022. Gjermania ka në
plan të zëvendësojë energjinë bërthamore kryesisht me energjinë e rinovueshme, për 29.5%
të konsumit bruto të energjisë elektrike në vitin 2016, nga 9% në vitin 2000. Para mbylljes
së tetë reaktorëve, Gjermania mbështetej në energjinë bërthamore për 23% të kapacitetit
gjenerues të energjisë elektrike dhe 46% të prodhimit të energjisë elektrike të ngarkesës bazë.
Konsumi, investimet dhe eksportet vendase ka të ngjarë që të nxisin rritjen gjermane të BPVsë në 2018 dhe buxheti i vendit dhe suficiti tregtar kanë gjasa të mbesin të larta.
Burimet njerëzore
Burimet njerëzore në shtetin gjerman cilësohen me :
•

Kosto të qëndrueshme të punës
Hendeku i kostos së punës ndërmjet Gjermanisë dhe fqinjëve të saj në Evropën Lindore
është ulur ndjeshëm. Në fakt, Gjermania ka fituar kufirin e kostos së punës gjatë viteve
të fundit. Që nga viti 2006, pagat në prodhim janë rritur në shumicën e vendeve evropiane
(EU-28), me një normë rritjeje mesatarisht 2.5 përqind. Ndërsa disa vende - veçanërisht
ato në Evropën Lindore - përjetuan një rritje prej më shumë se katër për qind, Gjermania
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regjistroi një nga normat më të ulëta të rritjes së kostos së punës në prodhim brenda BEsë me vetëm 2,2 për qind.
•

Punonjësit e Motivuar dhe të Besueshëm
Fleksibiliteti gjerman i punës reflektohet në nivelet më të larta të motivimit të punonjësve,
duke tejkaluar ato të shumicës së vendeve të industrializuara. Sipas Vjetari Botëror i
Inteligjencës IMD 2017, nivelet e motivimit të punonjësve gjermanë janë më të mëdha
se ato të homologëve të tyre në SHBA, Kinë, Rusi, Poloni, Francë dhe Britani të Madhe.
Kjo mund të lidhet me faktin se gjermanët punojnë më shumë se bashkëmoshatarët e tyre
ndërkombëtarë (41.3 orë në javë) dhe humbasin më pak ditë në vit për të goditur veprimin
se vendet e tjera evropiane.

•

Fuqinë punëtore shumë të kualifikuar
Fuqia punëtore e shkëlqyer e Gjermanisë është vendimtare për normat e larta të
produktivitetit të vendit. Ai përfshin mbi 43 milionë njerëz - duke e bërë atë grupin më
të madh të punës së gatshme në BE. Pjesa më e madhe e fuqisë punëtore gjermane merr
kualifikimin e saj të orientuar nga biznesi dhe shumë të specializuara përmes një sistemi
të formimit profesional - përveç të diplomuarve të kolegjit dhe universitetit. Më shumë
se 80 për qind e fuqisë punëtore gjermane ka marrë trajnim formal ose është në zotërim
të një diplome akademike.

•

Sistemi i arsimit të dyfishtë
Me qëllim të sigurimit të kërkesës së ekonomisë për personel me kualifikim të lartë,
Gjermania zhvilloi një sistem të dyfishtë në trajnimin profesional - duke kombinuar
përfitimet e trajnimit të bazuar në klasa dhe në punë gjatë një periudhe prej dy deri tre
vjetësh. Duke aplikuar sistemin e arsimit të dyfishtë, industria gjermane trajnon një forcë
punëtore të kualifikuar me një kosto relativisht të ulët. Në bashkëpunim të ngushtë me
qeverinë gjermane, Dhomat Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë (IHK) dhe Konfederata
Gjermane e Zejtarëve të Zonave (ZDH) sigurojnë që të respektohen standardet e
domosdoshme, duke garantuar cilësinë e trajnimit të ofruar në të gjithë Gjermaninë.
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Rasti 2 Franca
Franca është ndër themeluesit e Bashkimit Evropian, zonës së Euro-s dhe hapësirës
Schengen. Si këshilltare e OSCE është anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka ndikuar në afirmimin e “Deklaratës për të Drejtat
e Njeriut dhe të Qytetarëve“ të nxjerrë në vitin 1789. Franca është anëtare e disa organizatave
të njohura botërore ndër të cilat është edhe NATO prej të cilës ajo ishte tërhequr në
vitin 1966.
Franca është ekonomia e dytë në Evropë pas Gjermanisë dhe e pesta ne botë pas SHBA-së,
Japonisë, Kinës dhe Gjermanisë. Ajo pothuajse është në pozita të përafërta me ekonominë
britanike,ku në vite të ndryshme GDP ndërmjet këtyre 2 vendeve lëviz me një përqindje
shumë të vogël(në 2009 GDP e Francës ishte 2,6 trilion dollarë ndërsa ajo britanike 2,1) duke
bërë që këto 2 shtete te zëvendësojnë njëra tjetrën për sa i përket fuqisë nr. 2 ne Evropë.
Megjithatë pozita e saj evropiane për PIB për banor është vetëm e 9-ta nga 15 sipas Eurostat,
organi zyrtar i statistikave evropiane.
Ajo është e 4-ta eksportuese në rang botëror, e dyta për shërbime dhe prodhime bujqësore.
Është e para adresë turistike botërore.
Republika

Franceze

ka

forta demokratike. Kushtetuta

sistem
e

unitar

Francës e

gjysëm-presidencial
Republikës

së

me

pestë

tradia
u

të

aprovua

me Referendum më 28 shtator1958. Ajo forcoi mjaft autoritetin e ekzekutivit në relacion me
Parlamentin. Dega ekzekutive ka dy kryetarë : Presidentin e Republikës, i cili zgjidhet me
votë për një mandat 5 vjeçar dhe është Kreu i Shtetit, dhe Qeveria, e drejtuar
nga Kryeministri që caktohet nga Presidenti.
Parlamenti i Francës është legjislaturë dy-dhomëshe e formuar nga Asambleja
kombëtare (Assembléenationale) dhe Senati. Deputetët e Asamblesë Kombëtare zgjidhen me
votë për një mandat 5 vjeçar. Asambleja ka fuqi që të shpërbëjë kabinetin, kështu që shumica
në Asamble vendos zgjedhjen e Qeverisë. Senatorët zgjidhen nga një komision zgjedhor për
një mandat 6 vjeçar, dhe gjysma e anëtarëve vendosen me zgjedhje çdo 3 vjet duke filluar
nga shtatori 2008. Fuqitë legjislative të Senatit janë të kufizuara; në një mosmarrëveshje
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midis dy dhomave, Asambleja Kombëtare ka fjalën e fundit, përveç ligjeve kushtetuese
dhe loisorganiques (ligje që parashihen direkt në kushtetutë) në disa raste. Qeveria ka ndikim
të madh në përcaktimin e programit të Parlamentit.
Ekonomia franceze është kryesisht një ekonomi shërbimesh. Sektori i tretë përmban 72 %
nga popullata aktive, kurse sektori i parë (bujqësi, peshkim) përfaqëson më shumë se 4 %
dhe sektori i dytë (industri) 24 %. Energjia, veçanërisht ajo nukleare luan një rol parësor ne
ekonominë e Francës. Përveç një eksportuese e madhe e produkteve bujqësore Franca njihet
dhe si një konkurrente e forte dhe për sa i përket eksporteve te prodhimeve industriale. Luan
një rol te veçante industria e makinave,anijeve apo dhe avionëve. Ne Toluze ka qendrën dhe
finalizohet avioni i konsorciumit evropian Airbus. Parisi është qendra më e madhe
ekonomike financiare e Francës, nga ku është përqendruar dhe një pjese e industrisë
veçanërisht ajo tekstile.
Franca si një vend mjaft i zhvilluar ekonomikisht por veçohet me prodhimin e madhe te venës
dhe është prodhuesi më i madh ne Evropë sa i përket rakisë.
Rasti 3 Italia
Italia ka qenë një republikë unitare parlamentare që nga 2 qershori 1946, kur monarkia u
shfuqizua nga një referendum kushtetues. Presidenti i Italisë, aktualisht SergioMattarella që
nga viti 2015, është kreu i shtetit i Italisë. Presidenti zgjidhet për një mandat shtatëvjeçar nga
Parlamenti i Italisë në një sesion të përbashkët. Italia ka një kushtetutë të shkruar
demokratike, që rezulton nga puna e një Asambleje Kushtetuese formuar nga përfaqësuesit e
të gjitha forcave antifashiste që kanë kontribuar në humbjen e naziste dhe forcave fashiste
gjatë Luftës Civile.
Italia ka një qeveri parlamentare të bazuar në një sistem votimi proporcional. Parlamenti
është krejtësisht dy dhomësh: dy shtëpitë, Dhoma e Deputetëve dhe Senati i Republikës, të
cilat takohen në PalazzoMadama, kanë të njëjtat kompetenca. Kryeministri, zyrtarisht kryetar
i Këshillit të Ministrave, është kreu i qeverisë i Italisë. Kryeministri dhe kabineti emërohen
nga Presidenti i Republikës, por duhet të kalojnë një votëbesim në Parlament për të hyrë në
detyrë. Kryeministri i tanishëm është PaoloGentiloni i Partisë Demokratike.
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Kryeministri është Kryetari i Këshillit të Ministrave i cili ka një fuqi efektive ekzekutive dhe
ai duhet të marrë një votë miratimi nga ai për të ekzekutuar shumicën e aktiviteteve politike.
Zyra është e ngjashme me ato në shumicën e sistemeve të tjera parlamentare, por udhëheqësi
i qeverisë italiane nuk është i autorizuar të kërkojë shpërbërjen e Parlamentit të Italisë.
Një ndryshim tjetër me zyrat e ngjashme është se përgjegjësia e përgjithshme politike për
inteligjencën i jepet Presidentit të Këshillit të Ministrave. Në sajë të kësaj, Kryeministri ka
fuqi ekskluzive për: koordinimin e politikave të inteligjencës, përcaktimin e burimeve
financiare dhe forcimin e sigurisë kibernetike kombëtare; zbatojnë dhe mbrojnë sekretet
shtetërore; autorizojnë agjentët për të kryer operacione në Itali ose jashtë vendit, në
kundërshtim me ligjin .
Dhoma e Deputetëve është shtëpia e ulët e Italisë. Veçori e Parlamentit italian është
përfaqësimi i dhënë qytetarëve italianë që jetojnë përgjithmonë jashtë vendit: 12 deputetë dhe
6 senatorë të zgjedhur në katër zona të ndryshme jashtë shtetit.
Për nga vëllimi ekonomik Italia bën pjesë në 7 shtetet më të industrializuara te botës dhe e
katërta ne Evropë. Pozita gjeografike e Italisë është e lidhur ngushtë me detin gjatë tërë
historisë së saj, duke ushtruar ndikim të rëndësishëm dhe vendimtar në zhvillimin e saj.
Ndërsa në shumë shtete të Evropës fillon të zvogëlohet karakteristika agrare, në strukturën e
ekonomisë italiane ajo zë pozitën prioritare. Edhe dy luftërat botërore kanë ndikuar në
dobësimin e saj, sidomos ajo e fundit. Pasojat kanë qenë të rënda e janë manifestuar në
numrin gjithnjë më të madh të papunëve. Industria, e shkatërruar gjithashtu pas Luftës së
Dytë Botërore, nuk ka mund të ofronte shumë e në bujqësi ndihej mungesa e tokës së
punueshme.
Etapa më e rëndësishme e ekonomisë së Italisë fillon prej vitit 1950. Investimet e kapitalit të
huaj, e në radhë të parë i ShBA-ve, i kanë mundësuar që shpejt të rimëkëmbet ekonomia e
shtetit. Rritja e investimeve në industri gjithnjë është shtuar, e në fund të dekadës është
dyfishuar prodhimtaria industriale. Viti 1959 për Italinë ishte më i rëndësishmi, kurse dekada
e kaluar karakterizohet si fenomen i rrallë i ekspansionit ekonomik, që është shprehur jo
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vetëm në rritjen e prodhimtarisë industriale, por edhe në rritjen e eksportit dhe uljen e
papunësisë.
Në vitin 1951 kanë qenë të inkuadruar 4,2 milionë e në vitin 1972 ky numër dyfishohet, duke
arritur në 8,1 milionë punëtorë. Derisa vlera e prodhimtarisë industriale në vitin 1951 ka qenë
4,8 miliard dollarë, në vitin 1972 kjo vlerë pesëfishohet, duke arritur në 25,5 miliardë dollarë.
Krahas këtyre ecurive, lindin gjigantët industrialë, siç janë: industria e gomave “Pireli", e
automobilave "Fiat", e tekstilit "Armani", industria kimike “MonteCatini”, etj. Gjithashtu
Italia ka shumë të zhvilluar turizmin. Mirëpo, kontrastet ndërmjet Veriut dhe Jugut, që janë
shfaqur si pasojë e rrethanave të ndryshme historike, edhe pse ndihet tendenca e zvogëlimit,
ende paraqesin problemin më serioz të shtetit. Në këtë aspekt çdo qeveri italiane e ardhur në
fuqi ka si prioritet zbutjen e këtij niveli ndermjet veriut dhe jugut duke shpalosur politika
ekonomike e frymë investuese për jugun. Sot Italia bën pjesë ne ato shtete qё ka një raport tё
mire përsa i përket eksporteve ku me kryesoret përmendim prodhimet industriale si ato tё
makinave, prodhimet ushqimore, apo dhe ato të tekstileve. Në lënde të para si minerale apo
naftë është deficitare.
Qysh prej 1 janarit te vitit 2002 Italia është bërë pjesë e eurozonës, pra bën pjesë ne ato shtete
evropiane që përdor euron si monedhë. Kjo ka bërë që të lihet pas një histori e gjate me
monedhën e para 2002 liretën qe herë pas herë ishte bërë pre e spekulimeve te shumta duke
krijuar dhe uljen e vlerës së saj.
Rritjaekonomike në Itali do tëngadalësohet në 1,1% në vitin 2018, por do tëforcohet duke
arritur
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Ky buxhetparashikonkryesishtshpenzime për investime me vlerërreth 15 miliardë euro në
trevite dhe vendosjen e njëtëardhureqë do tëndihmojë më tëvarfrit, kostot e
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tëcilësvlerësohen në rreth 10 miliardëeuro. Janëpikërishtkëto masa
qëpritettëmbështesinkonsumin e brendshëm, sipasINSTAT.
Rasti 4 Austria
Austria është një shtet federativ në Evropën qendrore me një sistem qeverisës parlamentar.
Parlamenti i Austrisë ndodhet në Vjenë, qytetin më i madh dhe kryeqytet i vendit. Austria u
bë një republikë demokratike, federale, parlamentare, nëpërmjet Kushtetutës Federative të
1920. Sistemi politik i Republikës së dytë me nëntë shtetet e tij është bazuar në kushtetutën
e 1920 dhe 1929, që u ripranua më 1 maj 1945. Kreu i shtetit është Presidenti Federal
(Bundespräsident), i cili zgjidhet drejtpërdrejt me votë popullor. Kryetari i Qeverisë Federale
është Kancelari Federal, i cili emërohet nga presidenti. Qeveria mund të shkarkohet nga
detyra me dekret presidencial ose ose me votë mosbesimi në dhomën e ulët të
parlamentit, Nationalrat.
Parlamenti i Austrisë përbëhet nga dy dhoma. Përbërja e Dhomës së Ulët, Nationalrat, (183
vende) përcaktohet çdo pesë vjet nga zgjedhjet e përgjithshme në të cilën çdo qytetar mbi 16
vjeç (që nga viti 2007) ka të drejtën e votës. Ndërkohë që ka një prag të përgjithshme prej 4
për qind për të gjitha partitë në zgjedhjet federale (Nationalratsëahlen), ekziston mundësia
për të fituar një vend të drejtpërdrejtë, ose Direktmandat, në një nga 43 qarqet zgjedhore
rajonale. Nationalrat është dhoma dominuese në formimin e legjislacionit në Austri.
Megjithatë, dhoma e lartë e parlamentit, Bundesrat, ka të drejtë të kufizuar të vetos
(Nationalrat në pothuajse të gjitha rastet, në fund të fundit mund ta kalojë ligjin përkatës duke
votuar për herë të dytë). Gjykatat janë kolona e tretë e pushtetit në Austri. Sidomos Gjykata
Kushtetuese (Verfassungsgerichtshof) mund të ushtrojë influencë të konsiderueshme në
sistemin politik duke përjashtuar ligje dhe urdhëra që nuk janë në përputhje me kushtetutën.
Që nga viti 1995, Gjykata Europiane e Drejtësisë mund të anulojë vendimet e Austrisë në të
gjitha çështjet e përcaktuara në ligjet e Bashkimit Evropian. Austria gjithashtu zbaton
vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që kur Konventa Evropiane për të
Drejtat e Njeriut u bë pjesë e kushtetutës austriake.
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Edhe pse Austria ka kushte më të mira natyrore e ekonomia e sajë nuk ka shënuar rritje deri
vonë. Territori i sotëm i Austrisë një kohë të gjatë ka qenë në kuadër të shtetit të dikurshëm
të Austru-Hungarisë, i cili në radhë të parë, ka pasur funksionin administrativ e jo edhe
ekonomik. derisa shtete e Evropës Perëndimore i përfshinë një transformim i shpejt dhe
procesi i revolucioni industrial. Austria mbetet ndër vendet më të prapambetura. Mungesa e
qymyrit, e mineralit të hekurit dhe shkalla esnafore e zhvillimit kanë kontribuar në stagnimin
e ekonomisë. Me shkatërrimin e shtetit të Austro-Hungarisë,pas Luftës së Dytë Botërore
pozita ekonomike e Austrisë rrënjësisht ndërrohet. Me zvogëlimin e territorit, zvogëlohen
edhe lëndët e para, pakësohet furnizimi me prodhimet bujqësore, humb edhe tregun në të
cilin nuk ka pasur konkurrencë. Me shfaqjen e inflacionit në dekadat e para pas luftës së dytë
botërore e përshkon kriza ekonominë e Austrisë,ndërsa kapitali i kufizuar nuk pamundur të
sigurojë rikëmbjen e saj. Rrethanat e tilla knë mundësuar të depërtojë kapitali i huaj në
ekonominë e saj. Gjermania naciste në vitin 1938 e bëri aneksimin e Austrisë pa ndonjë
rezistencë ushtarake. Pas luftës së Dytë Botërore , në vitin 1948, filloi një proces i ri i
zhvillimit ekonomik. Itensifikimet në shfrytëzimin e energjisë së ujit, në metalurgji,
investimet në industrinë kimike, kanë qenë bazë e mirë për zhvillimin e industrisë. Në
adaptimin e kërkesave të tregut filloi ndërrimi i strukturës industriale, duke e vënë në plan të
parë industrinë mekanike dhe atë kimike. Territorializimi i saj gjithënjë e më shumë depërton
në pjesën perëndimore të shtetit. Edhe pse me këtë tendencë të përhapjes së industrisë, ajo
sot ende nuk është e barabartë, përkatësisht nuk është shtrirë, në tërë shtetin.
Anëtarësimi në BE
Idetë, konceptet, projektet për bashkim të shteteve të ndryshme evropiane, janë shekullore.
Ish-kryetari i Francës, Valeri ZhiskarD’esten, kishte përfunduar një projekt– kushtetutë
(2003) për BE-në e bashkuar, me një ekip prej rreth 100 ekspertëve të drejtësisë, të
diplomacisë, të marrëdhënieve ndërkombëtare etj. Ky projekt është një nga shenjat serioze të
një shteti të ardhshëm me emrin: Evropë. Që në origjinën e tij, BE ka përcaktuar një treg të
vetëm ekonomik përgjatë territorit te të gjithë anëtareve të saj. Aktualisht është në përdorim
një kurs i vetëm këmbimi në 16 anëtaret e eurozonës. E konsideruar si një ekonomi në vetme,
BE gjeneron një GDP nominalë prej 18,39 trilion dollarësh amerikan që arrin gjeri në 22%
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të output-it total ekonomik të botës në terma të purchasingpoëerparity, gjë që e bën atë
ekonominë më të madhe në botë për nga GDP nominalë dhe e dyta si bllok ekonomik tregtar.
Është gjithashtu eksportuesi më i madh i mallrave (të mirave), importuesi i dytë më i madh
dhe partneri tregtar më i madh i disa vendeve si India dhe Kina.
Nga 500 korporata, 170 prej tyre i kanë selitë të vendosura në vendet e BE. Në
maj 2007 papunësia e BE ishte 7% kurse investimet 21,4% të GDP. Ka një variacion të madh
në të ardhurat vjetore për kokë të vendeve të BE, nga 7000$ deri në 69 000$.
Shtetet anëtare të BE kanë dizenjo pasaporte të standardizuara me fjalët “Bashkimi
Evropian” në gjuhët anëtare (nacionalë). Dy nga objektivat kryesore të Komunitetit
Ekonomik Evropian ishte zhvillimi i një tregu të përbashkët që u quajt më pas tregu i vetëm
dhe bashkimi i doganave midis shteteve anëtare. Tregu i vetëm përfshin qarkullimin falas të
të mirave, kapitalit, njerëzve, shërbimeve brenda BE dhe bashkimin e doganave që përfshinte
aplikimin e një tarifë të vetme të jashtme për të gjitha të mirat që hynë në treg. Kur të mirat
janë pranuar në treg, ato nuk mund të bëhen më subjekt i taksave doganore, diskriminuese
apo kuotave të importit kur qarkullojnë brenda shteteve të BE. Shtetet jo anëtare të BE-se
si Islanda, Norvegjia, Zvicra marrin pjesë në tregun e vetëm por jo në bashkimin doganor.
Kjo gjysme tregti është e mbuluar nga legjislacioni i BE. Qëllimi i krijimit të euros është:
lehtësimi i lëvizjes së qytetareve dhe i mallrave, duke eliminuar problemet e shkëmbimit,
nëpërmjet beries transparent të çmimin duke krijuar një treg financiar të vetëm, me çmime të
qëndrueshme dhe interesa të ulta më kurs këmbimi internacional të mbrojtur nga dyndjet e
mëdha tregtare në eurozonë. Ajo është gjithashtu e nënkuptuar si simbol i integrimit dhe
stimulues për më shumë. Eurozona dhe politikat monetare për ato vende që i kanë adaptuar
ato me konsensusin ë BE, janë nën kontroll të Bankës Qendrore Evropiane.
Pas shumë diskutimesh që u zhvilluan në Këshillin e Evropës dhe pas paraqitjes së disa
raportimeve nga komitetet speciale, u arrit pajtimi që të kalohet në fazën e Tregut Unik
Evropian. Ky akt juridik, që u quajt “SingleEuropeanAct”, në shkurt të vitit 1986, u
nënshkrua nga të gjitha shtetet anëtare, kurse hyri në fuqi më 1 korrik 1987 (Jones, 1994).
Akti ishte i rëndësisë së madhe ekonomike dhe politike.
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Raporti sugjeronte për vënien e bazave nga të cilat do të përfitonte industria në konkurrencë
të shëndoshë e të rregulluar. Si u parapa ky aktivitet, në periudhën afatshkurtër, ndikoi në
zvogëlimin e vendeve të punës, por më vonë numri i vendeve të punës filloi të rritej. Pas disa
vitesh, pamja e ekonomisë ishte pozitive, por nuk pati mundësi të kthehej në nivelin e viteve
të gjashtëdhjeta dhe të shtatëdhjeta, kur qe shënuar një lulëzim i madh i ekonomisë evropiane.
Sidoqoftë, efekti i heqjes së barrierave doganore, krijimi i kushteve të volitshme për shërbime
publike, liberalizimi i shërbimeve publike dhe efekti i distribuimit të mallrave ndikoi në
mënyrë të favorshme në ngritjen dhe në përparimin e makroekonomisë (Cecchini, 1988, f.
97).
Ndryshimet që u bënë në tregun e punës, po ashtu, filluan të japin efektet e para pozitive, të
cilat po në këtë mënyrë u reflektuan edhe në makroekonomi. Shtetasit e kësaj bashkësie,
tashti ishin në gjendje të punësoheshin dhe të themelonin firma të afarizmit dhe kompani të
natyrave të tjera, kudo brenda territorit të të gjitha shteteve anëtare. Megjithatë, disa probleme
të kësaj natyre mbetën të pazgjidhura dhe deri më 1992. Tregu i punës nuk ishte tërësisht i
lirë dhe i hapur, pasi që paraqiteshin tendencat proteksioniste. Disa nga shtetet anëtare, sikur
që ishte Franca, krijonin pengesa kundër mobilizimit të punëtorëve, me qëllim që të ruhej
tregu i tyre i brendshëm i punës (Oëen&Dynes, 1993, f. 118).
Për të pasur parasysh këto vështirësi, të cilat kërkonin zgjidhje të favorshme për tregun unik,
në strukturat e bashkësisë u formuan shumë agjenci dhe organizata të tjera të ndryshme, që
kanë për qëllim lehtësimin e funksionimit në një hapësirë më të madhe ekonomike. Këto
organizata ndihmojnë në ofrimin e informatave, të cilat zakonisht nuk merren lehtë, në
adaptimin e vështirësive që paraqiten gjatë harmonizimit të ndryshimeve. Në përgjithësi,
personave dhe kompanive, në këtë mënyrë u lehtësohet puna dhe u rritet numri i mundësive
të depërtimit në treg nga ku paraqitet përfitimi ekonomik i rregulluar me rregullat e ndryshme
(Andersen, 1993, f. 19).
Pasqyra ekonomike në Kosovë
Kosova është kombi më i ri në kontinentin evropian. E vendosur në zemër të
Ballkanit, Kosova shërben si një urë midis vendeve të Evropës Juglindore.
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Përkundër sfidave me të cilat përballen vendet e tjera për shkak të luhatjeve në
ekonominë globale dhe veçanërisht në Evropë, ekonomia e Kosovës ka përjetuar rritje
pozitive gjatë viteve të fundit. Megjithatë, ekonomia e vendit karakterizohet nga një
mbështetje e lartë ndaj importit të mallrave që ndikon negativisht në normën e rritjes dhe
bilancin e llogarisë korrente (KPMG, 2016)
Megjithëse rritja ekonomike e Kosovës ka tejkaluar fqinjët e saj dhe ka qenë kryesisht
përfshirëse, nuk ka qenë e mjaftueshme për të zvogëluar mjaft shkallët e larta të papunësisë;
ofrojnë punë formale veçanërisht për gratë dhe të rinjtë; ose të ndryshojë trendin e migracionit
në shkallë të gjerë. Modeli aktual i rritjes mbështetet kryesisht në remitancat për të
konsumuar konsumin e brendshëm (Banka Botërore në Kosovë, 2017).
Nëse shohim zhvillimet e fundit të ekonomisë së Kosovës ne mund të shohim se ka
vazhdimësi në rimëkëmbjen e ekonomisë.
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Figura1. GDP e Kosovës gjatë 2007-2016, në miliardë dollar amerikan
Burimi: Të dhënat e llogarive kombëtare të Bankës Botërore dhe dosjet e të dhënave të
Llogarive Kombëtare të OECD.
GDP-ja u rrit me rreth 3.5 për qind në 2016, me një kërkesë të fuqishme vendase që u zgjerua
me rreth 6 për qind në anën e mbrapa të hyrjeve të shëndosha të remitancave, rritjes së fortë
të kredisë dhe një përshpejtimi të ritmit të ndërtimit të projekteve të mëdha si Route 6. Kjo u
moderua nga një tërheqje më e lartë se ajo e pritur, si dhe eksportet më të dobëta sesa pritej
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për shkak të ndalimit të zgjeruar të punës në një fabrikë të madhe nikeli. Indikatorët me
frekuencë të lartë sugjerojnë që kjo pasqyrë e përgjithshme të vazhdojë në vitin 2017.
Outlook për vitin 2017 mbetet kryesisht i pandryshuar në 3.5 për qind, ende të udhëhequr
nga kërkesa e brendshme. (FMN, 2017)
Kosova është një vend aktiv në fushën ndërkombëtare. Është pjesë e CEFTA-s që nga viti
2007 dhe gjithashtu përfiton nga preferencat e tregtisë autonome (ATP) me BE-në dhe
tregtinë pa taksa me SHBA-në, si dhe lidhjet tregtare me Japoninë dhe Norvegjinë. (MPJ,
n.a)
Qeveria e Kosovës ka njohur rëndësinë strategjike të industrisë së TI-së për zhvillimin
ekonomik dhe transformimin strukturor drejt një ekonomie të bazuar në dije. Si pasojë, në
vitin 2013 qeveria e Kosovës zyrtarisht e shpalli industrinë e IT një sektor me prioritet të lartë
për ekonominë e saj (STIKK, 2016).
Sipas Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të STIKK -Kosovë,
industria e TI-së është me rëndësi strategjike për zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës
për disa arsye:
•Rritja ekonomike
• Krijimi i punësimit
• Promovimi i eksportit
• Konkurrueshmëria
• Inovacioni dhe ndërmarrësia
• Paraqitja dhe pozicionimi
• Promovimi i investimeve
• Përfitime të tjera strategjike
Sipas raportit të vitit 2016 nga Banka Qendrore e Kosovës ekonomia e Kosovës ka këto
karakteristika (BQK, 2016):
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•

Aktiviteti ekonomik global është rikuperuar gjatë vitit 2016, megjithëse me diferenca
të dukshme në mes të rajoneve. Eurozona u karakterizua me zgjerim të aktivitetit
ekonomik, mbështetur nga rritja e kërkesës së brendshme, që në masë të madhe mund
t’i atribuohet ndikimit pozitiv që kishin masat e programit të lehtësimit sasior të
ndërmarrë nga Banka Qendrore Evropiane (BQE). Gjithashtu, çmimet e ulëta të
mallrave kryesore në tregjet ndërkombëtare që mbretëruan gjatë vitit 2016, janë
përkthyer në rritjen e të ardhurave të disponueshme të konsumatorëve dhe rritjen e
profitabilitetit të firmave në sektorë të caktuar të ekonomisë, duke nxitur kështu rritjen
graduale të investimeve në eurozonë. Përforcimi i kërkesës së brendshme në eurozonë
gjatë vitit 2016 është reflektuar pozitivisht në zhvillimet ekonomike të vendeve të
Ballkanit Perëndimor. Gjatë kësaj periudhe, aktiviteti ekonomik në këtë rajon u
karakterizua me rritje, mbështetur nga rritja e kërkesës së brendshme dhe përforcimi
i kërkesës së jashtme.

•

Ekonomia e Kosovës u karakterizua me rritje të aktivitetit gjatë vitit 2016 kundrejt
vitit paraprak. Sipas statistikave preliminare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës
për BPV-në tremujore, rezulton se ekonomia e Kosovës shënoi rritje mesatare
përgjatë katër tremujorëve të vitit 2016 prej 3.4 përqind. Sipas qasjes së prodhimit,
rritja ekonomike gjatë vitit 2016 ishte kryesisht rezultat i rritjes së vlerës së shtuar të
aktivitetit në sektorin e bujqësisë, tregtisë dhe aktiviteteve financiare. Ndërsa, rënie
reale vlerësohet të jetë shënuar tek afarizmi me pasuri të patundshme, industria
përpunuese dhe administrimi publik.

•

Në linjë me zhvillimet në tregjet e jashtme, ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2016 është
karakterizuar me presione të dobëta inflacioniste. Norma mesatare vjetore e
inflacionit, shprehur përmes indeksit të çmimeve të konsumit, deri në dhjetor 2016
ishte 0.3 përqind (-0.5 përqind në vitin 2015).

•

Gjatë vitit 2016, sektori fiskal u karakterizua me rritje të të hyrave dhe të shpenzimeve
buxhetore krahasuar me vitin paraprak. Të hyrat buxhetore në vitin 2016 arritën
vlerën neto prej 1.60 miliardë euro, që paraqet një rritje vjetore rreth 10 përqind,
përderisa shpenzimet buxhetore arritën vlerën prej 1.66 miliardë euro, një rritje
vjetore rreth 8 përqind. Rrjedhimisht, në vitin 2016, buxheti i Kosovës regjistroi
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deficit primar buxhetor prej 61.1 milionë euro krahasuar me deficitin prej 111.4
milionë euro në vitin 2015. Borxhi publik, në vitin 2016, ka arritur në 852.7 milionë
euro që është për 13.9 përqind më i lartë krahasuar me vitin 2015. Si përqindje e BPVsë, borxhi publik ka arritur në rreth 15 përqind nga 13.0 përqind sa ishte në vitin
paraprak.
•

Ekonomia e vendit ka vazhduar të ballafaqohet me disekuilibër kundrejt sektorit të
jashtëm. Përderisa vlera e shtuar nga sektorët prodhues në vend mbetet e ulët, rritja e
kërkesës së brendshme ka ndikuar në rritjen e mëtejme të importit. Rritja e konsumit
dhe investimeve në vitin 2016 ka ndikuar në rritjen e importit, gjë që është përkthyer
në rritje të deficitit në llogarinë rrjedhëse. Gjithashtu, gjatë vitit 2016, sektori i
jashtëm i Kosovës është karakterizuar me rënie të eksporteve, kryesisht si pasojë e
rënies së çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe rënies së prodhimit të nikelit në
ekonominë e vendit.

•

Rritja e deficitit të llogarisë rrjedhëse dhe kapitale është pasojë edhe e rënies së
shënuar në bilancin pozitiv të llogarisë së të ardhurave parësore, përderisa bilancet
pozitive të shërbimeve dhe llogarisë së të ardhurave dytësore shënuan rritje. Gjatë
vitit 2016, deficiti i llogarisë rrjedhëse dhe kapitale ka shënuar vlerën prej 534.6
milionë euro, krahasuar me deficitin prej 471.4 milionë euro (rreth 9 përqind e BPVsë), një rritje vjetore prej 13përqind. Remitencat e pranuara në Kosovë, që njëherësh
paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë së të ardhurave
dytësore, arritën vlerën prej 691.0 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 3.8
përqind. Në kuadër të llogarisë financiare, IHD-të e pranuara në Kosovë u
karakterizuan me rënie të vlerës në 215.9 milionë euro në vitin 2016, nga vlera prej
308.8 milionë euro sa ishin pranuar në vitin 2015.

•

Në vitin 2016, sistemi financiar u karakterizua me rritje të aktivitetit, kryesisht si
rezultat i rritjes së shënuar në aktivitetin bankar dhe në sektorin pensional. Vlera e
gjithsej aseteve të sistemit financiar të Kosovës arriti në 5.39 miliardë euro në vitin
2016, që përkon me një rritje vjetore prej saktë 10përqind. Gjatë vitit 2016, asetet e
sektorit bankar shënuan rritje vjetore prej afro 7 përqind, duke arritur në 3.64 miliardë
euro. Në kuadër të aseteve të sektorit bankar, vlera e gjithsej kredive të lëshuara nga
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bankat komerciale shënoi një rritje vjetore prej rreth 10 përqind, duke arritur në 2.23
miliard euro. Në të njëjtën periudhë, vlera e gjithsej depozitave në sektorin bankar të
Kosovës arriti në 2.90 miliard euro, që përbën një rritje vjetore prej 7 %.
•

Treguesit e performancës dhe shëndetit financiar vazhdojnë të reflektojnë shkallë të
lartë të stabilitetit të sektorit. Profiti i realizuar gjatë vitit 2016 arriti në 75.5 milionë
euro, që paraqet një zvogëlim kundrejt profitit të realizuar në vitin paraprak (94.7
milionë euro në vitin 2015), kryesisht si pasojë e rënies së të hyrave dhe rritjes së
shpenzimeve të sektorit. Treguesit e shëndetit të sektorit bankar tregojnë për një
përforcim të mëtejmë të pozitës së kapitalizimit të sektorit bankar, ku Treguesi i
Mjaftueshmërisë së Kapitalit arriti në saktë 19% nga rreth 18% sa ishte në vitin
paraprak. Gjithashtu, ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut kreditor u zvogëlua
edhe më tutje si rezultat i rënies së pjesëmarrjes së kredive joperformuese ndaj gjithsej
kredive në 4.9 përqind, një nivel dukshëm më i ulët edhe krahasuar me vendet në
Ballkanin Perëndimor. Për më tepër, niveli i mbulueshmerisë së kredive
joperformuese me provizione në këtë periudhë shënoi rritje në rreth 126përqind
(115.1 përqind në vitin 2015). Pozita e likuiditetit të sektorit bankar vazhdon të jetë
në nivel të qëndrueshëm, përkundër një rënie të evidentuar në treguesin e likuiditetit
si pasojë e rritjes së përshpejtuar të kreditimit. Në vitin 2016, raporti i mjeteve likuide
ndaj detyrimeve afatshkurtra qëndroi në 41%, që është mjaft mbi minimumin
rregullator prej 25%.

•

Sektori mikrofinanciar në vitin 2016 shënoi rritje të aktivitetit kredidhënës. Vlera e
gjithsej aseteve të IMF-ve arriti në 148.2 milionë euro, që paraqet një rritje vjetore
prej rreth 24%. Në vitin 2016, sektori mikrofinanciar realizoi profit në vlerë prej 4.1
milionë euro nga 2.4 milionë euro sa kishte realizuar në vitin 2015, kryesisht si
rezultat i rritjes së përshpejtuar të të hyrave, përderisa shpenzimet u rritën me ritëm
të ngadalësuar.

•

Fondet pensionale u karakterizuan me një performancë pozitive në vitin 2016. Vlera
e përgjithshme e aseteve të sektorit pensional arriti në rreth 1.43 miliard euro, një
rritje e theksuar e aseteve prej 15% në vitin 2016 kryesisht si rezultat i rritjes së
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realizuar nga kontributet e reja dhe rritja e kthimit në investime. Sektori pensional
dyfishoi kthimin në investime duke arritur në saktë 65.3 milionë euro.

Papunësia si një ndër treguesit e zhvillimit ekonomik është mjaftë e lartë. Sipas ASK-së në
kuadër të popullsisë me moshë të punës, shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore është mbi
41%. Shkalla e punësimit në Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP), për tremujorin e katërt (TM4)
2017, është gati 30%. Ndër karakteristikat kryesore nga kjo anketë janë (ASK,2017):
•

Punësimi më i lartë është te meshkujt me rreth 46%, ndërsa punësimi te femrat është rreth
13%. Femrat janë të punësuara, kryesisht në sektorët e arsimit, tregtisë dhe kujdesit
shëndetësor, me rreth 52 % të tyre, ndërsa meshkujt janë kryesisht të punësuar në sektorët
e ndërtimtarisë, prodhimit dhe tregtisë me 44%.

•

Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë: tregtia me afër 14%,
prodhimi me rreth 13%, ndërtimtaria me 12% dhe arsimi me reth 10 %. Ndërsa, sektorët
e tjerë marrin pjesë me përqindje më të vogël në punësim.

•

Sa i përket të punësuarve me kontrata, del se 29% e personave të punësuar kanë kontratë
të përhershme në punën e tyre kryesore, ndërkohë që 70% kanë kontratë të përkohshme.

•

Papunësia më e theksuar është te femrat me 34%, krahasuar me meshkujt me rreth 27%.
Shkalla me e theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 52%.

•

Fuqia joaktive është mjaft e lartë, 58%, me fokus të veçantë te femrat me rreth 80%,
krahasuar me meshkujt me rreth 37 %

Ndërsa përgjatë viteve të fundit shkalla e papunësisë ka pas ulje dhe rritje, sipas Tabelën4.
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Tabela 4. Shkalla e papunësisë sipas viteve 2006 -2016

Viti

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Papunësia

44.9

43.6

47.5

45.4

-

-

30.9

30.0

35.3

32.9

27.5

(%)
Burimi: Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017
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Figura2. Shkalla e papunësisësipasviteve 2006-2016
Burimi: Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2017
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3. DEFINIMI I PROBLEMIT

Studimet mbi rritjen ekonomike kanë qënë të vazhdueshme. Robert Barro (1996)
studioi një panel prej 100 shtetesh nga viti 1960 deri në vitin 1990 për të gjetur faktorët që
ndikuan në rritjen ekonomike të vendeve. Ai konstatoi se norma e rritjes së PBB-së reale për
frymë ishte e lidhur me ruajtjen e sundimit të ligjit, konsumin më të vogël të qeverisë,
jetëgjatësinë më të gjatë, më shumë nivele të shkollimit të mesëm dhe të lartë meshkuj, nivele
më të ulëta të fertilitetit, nivele më të larta investimi demokraci, një normë më të ulët
inflacioni dhe hapje ndaj tregtisë(Barro&Robert J. 1996). Ai gjithashtu theksoi teorinë e
konvergjencës, që nënkupton që niveli i PBB-së reale rritet, norma e rritjes bie. Mostra Barroit prej 100 shtetesh përfshinte 18 vende nga Afrika Sub-Sahariane, 22 nga Amerika Latine
dhe 18 nga Azia e të gjitha niveleve ekonomike, por përfshinte shumë pak vende në zhvillim
(d.m.th vendet më të varfra). Shumë prej këtyre vendeve u përjashtuan nga mostra sepse
mungonin të dhënat (Barro, 1996).
Përkundër ndihmës dhe mbështetjes ndërkombëtare, vendet në zhvillim nuk ishin në
gjendje të rriteshin dhe të përparonin për shkak të kurtheve ekonomike. Kurthet përfshijnë
konflikte ose luftëra, kërkesa me qira për burimet natyrore, varësia nga vetëm një vend fqinj
dhe mungesa e sundimit të ligjit (Collier, 2007). Megjithëse rritja e PBB-së reale për frymë
në vendet në zhvillim ishte më e lartë se mesatarja botërore, ata kishin nivele të ulëta të
kushteve socio-ekonomike. Kjo ishte pjesërisht për shkak të institucioneve të dobëta, kapitalit
të ulët njerëzor dhe fizik, konflikteve, varfërisë, nivelit të ulët të produktivitetit, mungesës së
tregtisë ndërkombëtare dhe mbështetjes së madhe në ndihmën e jashtme. Meqenëse ata kishin
një nivel të ulët të BPV-së reale për kokë banori, teoria e konvergjencës, "kapja deri", duhet
të mbajë të vërtetën. Në fakt, dukej se, për shkak të të gjitha problemeve, ata kishin ritme më
të larta rritjeje krahasuar me vendet e zhvilluara (Collier, 2007).
Zhvillimi dhe rritja ekonomike e një vendi është ndër qëllimet bazë socio-ekonomike të një
vendi dhe qeverisë së saj. Përcaktimi i faktorëve kyç që ndikojnë në ekonominë e një vendi
është ndër hapat e parë që duhet realizohet në mënyrë që hartimi i një strategjie që bën
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integrimi i këtyre faktorëve drejtë një rritje dhe zhvillimi ekonomik afatgjatë të jetë e
mundshme.
Sidoqoftë edhe pas 20 viteve si shtet Kosovës i mungon ndonjë kornizë për definimin dhe
integrimin e faktorëve ekonomik. Mungesa e një kornize të tillë e pamundëson zhvillimin e
strategjive afatgjata për identifikimin dhe shfrytëzimin adekuat të burimeve. Saktësisht
ngadalëson apo vështirëson ngritjen ekonomike të vendit. Ka evidenca të sigurta dhe të
mjaftueshme që tregojnë se vendi ka njëpërqindje të ulët të rritjes ekonomike gjatë këtyre
viteve.
Me anë të këtij punimi jam munduar të paraqes një analizë të faktorëve ekonomik duke i
hapur rrugë jo vetëm studimeve të tjera por edhe të rezultojë në një drejtim që duhet të marrë
ekonomia e Kosovës në mënyrë që të arrihen shifra më të larta të rritjes ekonomike.
Pasi ka një numër të madh të faktorëve ekonomik, punimi do të kufizohet në pesë faktorët
kyç që u analizuan edhe në Kapitullin 3, të cilët janë:
-

Burimet natyrore;

-

Burimet njerëzore;

-

Kapitali;

-

Teknologjia.

-

Faktorët social-politik

Pyetjet hulumtuese:
1. A disponon Kosova një model të prioritizimit të faktorëve të zhvillimit ekonomik?
2. A është bërë një prioritizim adekuati faktorëve ndikues në rritjen ekonomike të
Kosovës?
3. Si mund të bëhet prioritizimi i faktorëve ekonomik që të ndihmojë krijimin e një
strategjie për rritje ekonomike afatgjatë?
Hipotezat e ngritura:
H1: Kosova ka kapacitet të mjaftueshëm (burime) për të mundësuar rritje ekonomike.
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H2: Kosova nuk i ka faktorët ekonomik të prioritizuar mjaftueshëm për të siguruar rritje
ekonomike
H3: Prioritizimi i faktorëve ekonomik ndikon pozitivisht në ngritje të kapacitetit (burimeve)
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4. METODOLOGJIA
Për realizimin e këtij hulumtimi është përdorur një gërshetim i metodave sasiore dhe cilësore
të kërkimit.
Metoda kualitative është përdorur gjatë hulumtimit dhe studimit të teorive ekzistuese mbi
zhvillimin dhe rritjen ekonomike dhe analizimin e të dhënave sekondare nga burimet zyrtare
vendase dhe ndërkombëtare. Kjo ka ndihmuar të kemi një pasqyrë më të qartë mbi atë se cilat
modele ekzistojnë dhe si ato janë hartuar dhe implementuar në ekonomi të ndryshme.
Studimi i literaturës ka ndihmuar në njohjen dhe definimin e secilit nga faktorët ekonomik si
dhe ndikimin e tyredrejt rritjes ekonomike.
Në anën tjetër metoda kuantitative është përdorur në pjesën e hulumtimit me anketë që
rezulton me një kuptim më të mirë të faktorëve ekonomikë të Kosovës, të cilat japin një
drejtim mbi kornizën e integrimit të këtyre faktorëve dhe arritjen e rezultatit të këtij punimi
që është hartimi i një modeli për integrimin e faktorëve ekonomik të Kosovës.
Metodat kuantitative janë përdorur për të përpunuar të dhënat nga burimet primare dhe të
dhënat kuantitative nga burimet sekondare të rasteve të studimeve.
Për realizimin e punimit janë përdorur të dhëna primare dhe sekondare. Të dhënat sekondare
janë mbledhur nga literatura e autorëve të ndryshëm shqiptarë dhe të huaj nga fushat
ekonomike, politike, financiare, sociale, etj.Këto të dhëna kanë formën e librave, artikujve,
hulumtimeve, raporteve, etj.
Për mbledhjen e të dhënave primare kam përdorur teknikën e anketimit të drejtpërdrejtë të
ekspertëve në lëmin e zhvillimit ekonomik. Instrumenti i përdorur është pyetësori që përbëhet
prej 14 pyetjeve, i cili iu është dërguar mostrës përmes Google formës.
Për përcaktimin e mostrës u aplikua metoda e mostrës së rëndomtë për të zgjedhur 50
kompani të nmdryshmenë Kosovë.
Në fund, të dhënat e fituara do krahasohen me ato të vendeve që kanë modele të përafërta të
integrimit ekonomik dhe/ose ato që kanë kualitete dhe kuantitet të përafërt të këtyre faktorëve
ekonomik, duke shfrytëzuar modelin e krahasimit të shteteve (Cross-country).
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Rezultatet nga rastet e studimit

Problemet e zgjedhjes dhe përcaktimit të një modeli të caktuar rritjeje ekonomike dhe
zhvillimi janë thelbësore për politikat ekonomiko-financiare dhe sociale të çdo vendi.
Platformat elektorale, programet qeverisëse, politikat e rritjes dhe zhvillimit, filozofia e
punës së institucioneve kryesore dhe kapitalit financiar apo njerëzor e marrin “frymëzimin”
dhe shtytjen kryesore në modele të konsoliduara teorikisht e historikisht apo duke iu referuar
shteteve të ndryshme të zhvilluara që me eksperiencën dhe rezultatet e tyre kanë materializuar
modele eficente.
Por, megjithëse në Kosovë, simbioza “model teorik rritje – programe e politika konkrete
ekonomike” është akoma e dobët, përsëri mund të konstatohet se në mjedisin profesional,
politik apo mediatik ka mjaft sinjale pozitive për të futur logjikën e kësaj simbioze në
strukturimin e paketave të politikave ekonomike, financiare apo sociale të pesë apo dhjetë
viteve në vazhdim. Në debatet dhe analizat tona duhet të gjejnë vend elemente konceptuale
e përmbajtësore që i japin një profil dhe karakteristika specifike modelit të rritjes ekonomike,
të tilla si “produktiviteti i punës dhe lidhjet e tij me akumulimin e kapitalit fizik e human”,
“raportet ndërmjet PBB/frymë dhe rritjes së popullsisë”, “raportet ndërmjet PBB dhe hapjes
së vendeve të reja të punës”, “roli dhe efektet konkrete të progresit teknik dhe inovacioneve
në cilësinë e rritjes ekonomike”, “ndikimi i monopoleve dhe klientelizmit në PBB”, “faktorët
endogjenë dhe ekzogjenë të rritjes”, etj.
Në këtë kuadër, është me interes të trajtohen disa nga debatet dhe pikëpyetjet më të mëdha
në shkallë ndërkombëtare të kohëve të fundit : cili është modeli më i mirë i rritjes ekonomike
?..a ka vërtet një të tillë që të jetë unik dhe i pranuar nga të gjithë?…modeli i rritjes
ekonomike, është i lidhur me periudhën që analizohet, me specifikat e cdo vendi, apo me
situatën ekonomike në përgjithësi? Dhe natyrisht, të përpiqemi të zgjedhim e të aplikojmë
disa nga elementët bazë të tij në strukturimin e politikave tona të rritjes dhe zhvillimit, aq më
tepër që jemi intensivisht në rrugën e kërkimit dhe gjetjes së një modeli të ri rritjeje
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ekonomike, që të gjithë duket se po i vëmë të njëjtin emër : “modeli post-tranzicion i rritjes
ekonomike”.
Kapitalizmi përballë kapitalizmit: kë të zgjedhim?

Në librin e tij të shndërruar tashmë në një vepër klasike, “Kapitalizmi kundër kapitalizmit”,
MichelAlbert krahason modelin kapitalist neo-amerikan të kristalizuar nga revolucioni
konservator i RonaldReagan-it, bazuar në suksesin individual dhe fitimin e menjëhershëm,
me modelin gjerman që favorizon suksesin kolektiv dhe fitimin e qëndrueshëm afat-gjatë.
Por, megjithë argumentet pozitivë të autorit për modelin gjerman, në fakt, është modeli neoamerikan që si pasojë e globalizimit të shpejtë të tregjeve dhe ideologjisë neoliberale, u
imponua e u përkrah si model referues nga shumë vende e qeveri të botës, sidomos nga vendet
në zhvillim në përpjekjet e tyre për t’u adaptuar sa më mirë me fenomenin e globalizimit.
Dhe meqenëse ky model dominonte sidomos ekonomitë anglo-saksone (SHBA, Angli,
Australi, Irlandë, Zelandë e Re), ai u quajt “modeli anglo-sakson”, “kapitalizmi i ri”, apo dhe
“kapitalizmi aksioner”. SHBA mbeten si simboli kryesor i aplikimit të këtij modeli.
Tashmë, ky model evokohet në mënyre konstante nga të gjitha kategoritë e “thinktanks”
liberale për të kritikuar vizionin dhe modelin alternativ të tij, orientimet socio-ekonomike të
mjaft vendeve e qeverive që përpiqen për një vizion më “ndërhyrës apo social-demokrat” në
programet dhe politikat e tyre. Ky model ka qenë ëndrra e shumicës së vendeve të Europës
qendrore e lindore post-komuniste, është gjithashtu dhe aspirata kryesore e ekonomive në
mjaft vende të Amerikës latine, Azi e Afrikë. Ky model ka bërë që shumë ekspertë
ekonomistë apo të modeleve të rritjes të përpiqen ta analizojnë thellësisht modelin anglosakson si në mënyrën e funksionimit dhe rezultatet e tij, ashtu dhe në cilësimin e tij si shumë
i rëndësishëm.
Dy dekada mbas dilemës së MichelAlbert-it, pyetja shtrohet: a është në fakt modeli anglosakson

më

efektivi

dhe

më

konkurruesi

sot

në

botë?

Sipas

ekonomistëve

neoliberalë “ndërhyrja shtetërore e lidhur me një shkallë të lartë fiskaliteti e çon në ulje
nivelin e konkurrueshmërisë dhe rritjen ekonomike të çdo vendi….dhe për pasojë në uljen e
mirëqenies kolektive e cila do të jetë më e lartë në qoftë se i jepet liri totale forcave të
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tregut”. Sipas kësaj logjike, vetëm niveli i ulët i fiskalitetit dhe liria pothuajse absolute e
tregut duhet t’i kishte bërë ekonomitë anglo-saksone, ekonomitë më kompetitive të planetit,
dhe shumë sfiduese në raport me ekonomitë apo shtetet që vazhdojnë ta preferojnë ndërhyrjen
shtetërore dhe një prezencë më të madhe të shtetit në ekonomi. Dhe mënyra më e mirë për të
thënë se kur një vend është më kompetitiv se një tjetër, janë treguesit që krahasojnë nivelin e
kompetivitetit të vendeve të veçanta apo grupe vendesh me filozofi të njëjta në fushën e
politikave ekonomike e financiare.
Niveli i konkurrueshmërisë përballë nivelit të jetesës
Por niveli i kompetivitetit të një vendi duhet parë i lidhur ngushtë dhe me efektet e tij sociale,
në sensin se sa rritja ekonomike e prodhuar si pasojë e nivelit të lartë të kompetivitetit
përkthehet në rritje të nivelit të jetesës së popullsisë, në progres social të gjërë dhe eliminim
të varfërisë në të gjitha kontekstet e saj. Gjykuar nën këtë këndvështrim, modeli anglo-sakson
rezulton të mos jetë përpara në raport me vendet me tendencë social-demokrate. Sipas
eksperteve që hartojnë e realizojnë analizat e treguesve socialë, “rritja e fortë e ekonomive
anglo-saksone ka kontribuar pak në progresin social dhe eliminimin e varfërisë relative në
këto vende”, ndërkohë që në vendet e “modelit gjermano-skandinav” ka ndodhur tendenca
e kundërt.
Në këndvështrimin e konkurrueshmërisë ekonomike është e vështirë të pretendosh “pa asnjë
diskutim” se modeli anglo-sakson është më i miri. Në të kundërtën, duket se modeli socialdemokrat i rritjes ekonomike i ndjekur dhe aplikuar nga vendet Gjermania, Holanda, Austria,
vendet skandinave,etj., i karakterizuar nga një ndërhyrje e dukshme shtetërore në ekonomi
dhe një nivel relativisht të lartë fiskaliteti, rezulton më efektiv në aspektin ekonomik, dhe
veçanërisht në efektet pozitive sociale të tij.
Kritikët e neoliberalizmit evidentojnë katër elementë të diskutueshëm të tij, duke vënë kështu
në dyshim supremacinë absolute të tij: (i) ekonomitë anglo-saksone nuk janë më performante
se ekonomitë me theks social-demokrat me nivel të lartë fiskaliteti, dhe aq më pak, nuk
rezultojnë superiore në sigurimin e një niveli të lartë jetese e progres social të ekuilibruar; (ii)
ulja drastike e taksave e “tipit Reagan” apo “Thatcher” e rndikuar vazhdimisht nga
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neoliberalet ka shkaktuar një shkallë më të lartë fitimi për një grup të reduktuar social, në
vend që të kontribuonte në zvogëlimin e diferencave të të ardhurave dhe progresin e
kohezionin social, sidomos të grupeve të marxhinalizuara e vulnerabël; (iii) rritja ekonomike
e tipit anglo-sakson ka prodhuar dhe një rritje të pabarazisë sociale duke “dërguar” pjesën
dërrmuese të efekteve të rritjes në grupe të vogla interesi që dominojnë politikën, ekonominë
dhe financat; (iv) tendenca mbizotëruese por dhe frymëzuese për “maksimizimin e fitimit” në
vend që të stimulonte formimin e kapitalit fiks dhe investimeve në favor të punësimit dhe
produktivitetit, në fakt ka privilegjuar një fenomen pa precedent të “shkrirjeve-fuzionimeve”
thjesht financiare duke ushqyer lindjen e pushteteve monopolistike dhe firmave supergjigante që kontrollojnë ndjeshëm tregun dhe financat nacionale e ndërkombëtare. Duke
dashur ta bëjnë modelin anglo-sakson një model dominues për gjithë botën, partizanët e
neoliberalizmit duket sikur harrojnë faktin, tashmë të provuar shumë herë në historinë
ekonomike klasike e moderne, se “për të mobilizuar një popull të tërë mbrapa një modeli
ekonomik, duhet që nga ky model të përfitojnë të gjitha shtresat e grupet sociale duke iu
krijuar atyre një zhvillim të qëndrueshëm njerëzor e demokratik që korrespondon me vlerat
tradicionale, gjeografike e historike të tyre”.
Akoma më problematike paraqitet tabloja, kur drejtues të ndryshëm shtetesh apo ekspertë të
ekonomisë pjesët e modeleve të zhvillimit përpiqen t’i bashkojnë në mënyrë voluntariste
duke dashur të “arnojnë” aspekte delikate të një modeli me politika apo programe të një
modeli tjetër pa asnjë logjikë ekonomike e financiare duke prodhuar kështu “ modele hibride”
me efekte negative afat-mesme e afat-gjata. Në thelb, çdo politikë ekonomike e një vendi
duhet të mbështetet në baza solide përsa i përket filozofisë së çdo modeli ekonomik dhe
natyrisht duhet të vlerësojë maksimalisht kapacitetet e saj humane, politike e institucionale
për ta zbatuar këtë model, të para këto nën një optikë të gjerë historike e tradicionale. Çdo
veprim që prodhohet nga entuziazmi teorik apo kopjim i provokuar nga suksesi i një vendi
tjetër, nuk ka shanse të jetë i suksesshëm.
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Dilemat e PBB si tregues unik i rritjes së qëndrueshme
Tashmë duket si parashikim i sigurt se në vitin 2050, toka do të ketë 9 miliard banorë, nga
rreth 7 miliard që ka aktualisht. Demografët japin sot një shifër impresionuese : çdo ditë
planetit tonë i shtohen 200000 njerëz të rinj, shtesë absolute si diferencë ndërmjet vdekjeve
dhe lindjeve të reja. Mbi 70% e kësaj popullsie ka tendencë të jetojë në qytete e qendra të
mëdha urbane, ndërkohë që aktualisht mbi 1 miliardë njerëz jetojnë në kushte urie dhe 2
miliard të tjerë ushqehen me vështirësi pasi disponojnë vetëm 2 USD të ardhura në ditë. Sfida
më e madhe përpara çdo vendi e rajoni është “garantimi i ushqimit”, “garantimi i energjisë”,
“stabiliteti i punësimit, të ardhurave dhe shërbimeve sociale”, etj., dhe përgjigjet e pyetjeve:
sa është kapaciteti real dhe mundësia që të zgjidhen këto objektiva?…A është në gjendje
modeli dominues ekonomik aktual t’i japë përgjigje pozitive sfidave të mësipërme? A ka
zgjidhje alternative që kënaqin ndryshimet e zakoneve ushqimore, sidomos në vendet e
varfra, në zhvillim e ato BRICS ku jeton më shumë se 80% e popullsisë së botës? A e ruajmë
dot raportin dhe ekuilibrin ndërmjet domosdoshmërisë së prodhimit masiv, qëndrueshmërisë
mjedisore e disponibilitetit të lëndëve të para?
Në morinë e debateve për këtë sfidë spikasin dy qëndrime e këndvështrime, në dukje të
kundërta, por që në thelb korrelojnë në një pikë : garantimi i ushqimeve, mënyra e të ushqyerit
dhe stabiliteti e mirëqenia sociale sintetizojnë në vetvete ekonominë, financat, mjekësinë,
shëndetin, sociologjinë, ambientin, politikën, kulturën, edukimin,etj. Sipas PeterA.Victor
(YorkUniversityofToronto), që është një nga ekspertët e njohur në botë për efektin e
modeleve të zhvillimit ekonomik në rritjen ekonomike dhe mirëqenien, “paradigma klasike
e zhvillimit ekonomik bazuar vetëm në madhësinë e PBB nuk është më e vlefshme”. Sipas tij
“fokusimi vetëm dhe ekskluzivisht te rritja ekonomike i ka sjellë mjaft të mira njerëzimit, por
në 20-30 vitet e fundit ka krijuar dhe shumë pabarazi sociale, nuk ka zgjidhur problemin e
varfërisë, ka ndikuar në destabilizimin e gjithë sistemit ekonomik botëror, ashtu siç dëshmon
dhe kriza globale aktuale”.
P.Victor me teorinë e tij origjinale të “mos-rritjes ekonomike”, në librin me titullin
domethënës “Managingwithoutgrowth. Slower by desing, not disaster”, konteston prioritetin
e vendeve të pasura që e konsiderojnë rritjen ekonomike dhe PBB si objektivin unik të
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politikave ekonomike e financiare. Sipas tij, “rritja e PBB nuk korrespondon detyrimisht me
rritjen e kënaqësisë dhe mirëqenies së popullsisë, as me cilësinë e shëndetit publik dhe
edukimit”. Kur jemi më të pasur nuk është e thënë se jetojmë detyrimisht më mirë nëse nuk
bëjmë politikat e duhura të “cilësisë së jetës”.
Modelet që diskutohen se cili është më efektiv janë:“modeli gjerman” që privilegjon
rigorozitetin buxhetor (shlyej borxhet, ekuilibro financat publike, kryej reforma strukturore
që rrisin kompetivitetin e ekonomisë); “modeli anglo-italian” që e pranon rigorozitetin
buxhetor dhe shlyerjen e borxheve, por që fokusohet më shumë tek reformat strukturore dhe
derregullimi i tregut, sidomos atij të punës; “modeli amerikano-francez” që privilegjon
nxitjen e rritjes ekonomike nëpërmjet investimeve masive në energji, teknologjitë e reja,
mjedis dhe industri.
Howit&Waggoner propozojnë “një rrugë tjetër” : aplikimin e politikave fiskale anti-ciklike,
dmth politika që e rrisin deficitit publik dhe borxhin gjatë krizave dhe recesionit, dhe e
zvogëlojnë atë gjatë fazave pozitive ekonomike, që ulin taksat dhe tatimet në periudhat e
vështira që kanë nevojë për mbështetje sociale e fuqizim të biznesit, dhe i ngrenë ato në
periudhat kur gjithçka shkon mirë. Për këtë kërkohet “një shtet apo qeveri inteligjente” që
ndërhyn në sektorët strategjikë dhe cilësinë e kapitalit human me politika industriale
inteligjente që i krijojnë kushte biznesit të këtyre sektorëve të prodhojë shumë duke qenë
njëkohësisht edhe konkurrues. Mjaft vende të botës janë përfshirë tashmë në adoptimin e
filozofisë së “Smart State”. Ky shtet inteligjent është përgjigjja më e garantuar për një “BCFN
Index” sa më të lartë e të ekuilibruar, është ndoshta dhe rekomandimi më i mirë për shumë
vende në zhvillim që kanë objektiv shndërrimin e tyre në vende të zhvilluara.
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Duke dashur ta bëjnëmodelinanglo-saksonnjë model dominues për gjithëbotën, partizanët e
neoliberalizmitduketsikurharrojnëfaktin, se “për të mobilizuar një popull të tërë mbrapa një;
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modeli ekonomik, duhetqëngaky model tëpërfitojnëtëgjithashtresat e grupetsociale duke
iukrijuaratyrenjëzhvillimtë qëndrueshëm njerëzor e demokratikqëkorrespondon me
vlerattradicionale, gjeografike e historiketëtyre”.

Rezultatet nga anketimi dhe analiza e tyre

Informatat personale të respendentëve

1. Gjinia juaj:
Femër
Mashkull
Të anketuarit ishin 42, prej të cilëve, 28.6% femra dhe 71.4% meshkuj.

%
28.6
femra
meshkuj
71.4

Figura 3. Gjinia e respondenteve
2. Niveli i shkollimit:
Shkolla e mesme
Bachelor
Master
Doktoratë
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Figura 4: Niveli i shkollimit
Siç shikohet edhe nga grafiku, shumica e të intervistuarve janë të nivelitmaster, pra rreth 62%
e tyre. Më pas renditen të intervistuarit e nivelit bachelor, për të vijuar me 9.5% doktorantë.
Pjesa më e vogël në përqindje i përkasin nivelit të mesëm të shkollimit.
3. Mosha:
18-24 vjeçar/e
24-35 vjeçar/e
35-55 vjeçar/e
55 e më shumë

Mosha e respondentevendryshon sipas diagramës më poshtë:
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Figura 5. Mosha
Shumica e të intervistuarve janë në intervalin 24-35 vjeç. Pastaj kemi moshën 35-55 vjeçare
me rreth 29%. Ndërsa vetëm 12% janë në moshën 18-24 vjeçare.

Potenciali (kapaciteti) për zhvillim ekonomik i Kosovës-faktorët ekonomik dhe
prioritizimi strategjik

Figura 6. Mjaftueshmeria e potencialit
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Rezultatet lidhur me këtë pyetje tregojnë se 93% (për qind) e të anketuarve, kanë shprehur
qëndrimin pozitiv lidhur me potencialin e mjaftueshëm lidhur me zhvillimin ekonomik, ndërsa 2
prej tyre ose 4.8 %, për arsye të ndryshme, mendojnë se Kosova nuk ka këtë 58aktor58he,
ndërkohë që 1 prej të pyeturve nuk ka dijeni.

Figura 7. Vleresimi i faktorëvetëzhvillimitekonomik
Siç shikojmë edhe nga grafiku i mësipërm, vlerësimi për faktorët ekonomik të mësipërm
varion nga nivelet me të ulëta tek ato më të larta. E përgjithshmja e tyre është në nivelet
mesatare, por mund të përmendim edhe ato maksimale të arritura në faktorin e burimeve
njerëzore, dhe burimeve natyrore nga shumica e të intervistuarve.Ajo që vlen të heksohet
është fakti që për secilin prej faktorëve është përzgjedhur edhe niveli më i ulët i vlerësimit 1,
dhe më së shumti
lidhur me investimet kapitale, gjë që sinjalizon nevojën për përmirësime.
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Figura 8. Mjaftueshmeria e burimeve për zhvillimin e Kosovës
Mjaftueshmëria e burimeve natyrore është vlerësuar me nivelin më të lartë 5, në 38.1% të
rasteve. Nivelet 3 dhe 4 kanë gjithsej një përqindje totale 58%, pra ky faktor në përgjithësi
59aktor59het shumë mirë dhe në nivele të kënaqshme duke qënë një shtysë pozitive drejt
zhvillimit ekonomik në vend.
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Figura 9. Mjaftueshmeria e burimevenjërzore për zhvillimin e Kosovës
Lidhur me burimet njerëzore, grafiku i mësipërm na tregon se ato në të shumtën e rasteve
janë vlerësuar me 45.2%, në nivelin 4. Për të vijuar pastaj me 33.3% niveli 5 dhe 19% ose 8
prej të intervistuarve kanë zgjedhur nivelin mesatar 3. Siç shikohet 1 i intervistuar mendon
se Kosova nuk ka fare mjaftueshmëri burimesh njerëzore për zhvillimin ekonomik të saj. Si
konkluzion themi se ky 60aktor paraqitet në nivele shumë të mira sepse në total rreth 80% e
të intervistuar e vlerësojnë mesatarisht dhe më shumë këtë faktor vendimtar lidhur me rritjen
ekonomike të vendit.

Figura 10. Mjaftueshmeria e burimeveteknologjike
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Një ndër perspektivat e ardhme të ekonomisë është pikërisht integrimi teknologjik në mënyrë
që të rriten ndjeshëm treguesit e saj. Treguesit ekonomikë do të kenë nivele të tjera me
integrimin e teknologjisë në modelet ekonomike, ndaj gjithmone ajo duhet të shihet si
prioritare në planet dhe qasjen për integrim. Madje deri më sot nuk është bërë sa duhet lidhur
me këtë faktor, pasi shumë pak e kanë vlerësuar maksimalisht atë, vetëm 5%, ndërkohë që
shpërndarja më e madhe është në nivelet 2,3,4 që përsëri nuk është keq, madje mund të themi
është faktor i pozicionuar mirë krahasuar edhe me faktorët e tjerë. Niveli 1 është zgjedhur në
10% të rasteve, gjë që do të thotë se ka nga ata që mendojnë se është i zhvilluar sa duhet si
faktor.

Figura 11. Mjaftueshmëria e investimeve

Kapaciteti i investimeve në drejtim të zhvillimit ekonomik të vendit është i një rëndësie të
veçantë. Siç duket edhe nga përgjigjet, luhatja nga vlerësimi minimal tek ai maksimal ka
formën e një kurbe me kulm në mesataren e përgjigjeve me 36%, niveli 3. Pra mund të themi
se Kosova ka dhe nuk ka kapacitetin e duhur të investimeve që do të thotë se duhet marrë në
konsideratë rritja e mundësive lidhur me mjaftueshmërinë e këtij faktori në drejtim të rritjes
ekonomike dhe zhvillimit të mëtejshëm të vendit.
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Figura 12: Ndikimi i hartimitte strategjisë
Kjo pyetje pothuajse e ka përgjigjen brenda, por nëse analizojmë përgjigjet shikojmë që
shumica e të intervistuarve, pra 48% e tyre janë të mendimit se vërtët strategjia e duhur që
vë në prioritet faktorët e sipërpërmendur përshpejton zhvillimin ekonomik. Por nisur nga
përgjigjet shikojmë që jo të gjithë janë maksimalisht dakort me këtë pasi përgjigjet e tyre
janë shpërndarë ëshë në nivelët më të ulëta, madje ka nga ata (5%) që e kanë vlerësuar me 2
këtë deklaratë.

Figura 13. Investimetkapitale
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Sa i përket pyetjes mbi Investimet kapitale në Kosovë, si promotor të zhvillimit ekonomik në
vend, si dhe mundësive për hapjen e vendeve të reja të punës, të anketuarit vlerësojnë se ka
mundur të bëhet më shumë në këtë fushë, duke u shprehur pesimistë ndërsa shumë mendojnë se
janë krijuar kushtet e favorshme për investimet kapitale. Prandaj, një përgjigje e tillë bën të
mendojmë shumë në këtë drejtim, si çështje thelbësore dhe jetike për zhvillimin ekonomik në
përgjithësi. Rreth 83% e përgjigjeve janë përqëndruar në nivelet mesatare e poshtë (3,2,1). Këto
investime janë integruar në planet e qeverisë, por duhet patuar parasysh të punohet akoma më
tepër në këtë drejtim

Figura 14. Burimet Njerezore
Shumica e të anketuarve mendojnë se rekrutimi siç duhet i burimeve njerëzore, punësimi dhe
sistemimi i personave në mënyrën e përshtatshme bën që në aspektin ekonomik të kemi një
ekonomi më të mirë dhe më të zhvilluar. Prandaj, dëshira e të anketuarve është që të angazhohen
kuadrot profesionale, në mënyrë që ekonomia dhe integrimi të përshpejtohet.

Të anketuarit, në shumicën e përgjigjeve të tyre mendojnë se jo, duke mos i vlerësuar shumë,
pra rreth 80% e tyre japin përgjigje në nivelet 3, 2, 1, gjë që nuk na lejon të mendojmë
prosperitet në këtë fushë, por të japim rekomandimin për të punuar akoma më tej në qasjen
integruese të tyre. Vetëm 2.4% e tyre kanë zgjedhur vlerësimin maksimal dhe ky është një
nivel shumë i ulët.
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Figura 15: Burimet natyrore
Sa janë të rëndësishme, aq do ishte e rëndësishme të integroheshin në planet qeveritare
ekonomike, por fatkeqsisht jo gjithmonë ndodh kjo. Sipas të anketuarve, edhe këto nuk janë
të mirëintegruara dhe ka një punë esenciale për tu bërë në këtë aspekt. Siç mund të shikojmë
lehtësisht nga grafiku shumica e përgjigjeve janë përqendruar tek nivelet 3,2,1 ndërkohë që
vetëm 7.1% ka zgjedhur shkallën 4 të vlerësimit dhe akoma më pak, 4.8% ka zgjedhur
shkallën maksimale 5.
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Figura 16. Burimet teknologjike
Një ndër perspektivat e ardhme të ekonomisë është pikërisht integrimi teknologjik në mënyrë
që të rriten ndjeshëm treguesit e saj. Treguesit ekonomikë do të kenë nivele të tjera me
integrimin e teknologjisë në modelet ekonomike, ndaj gjithmone ajo duhet të shihet si
prioritare në planet dhe qasjen për integrim. Madje deri më sot nuk është bërë sa duhet dhe
nuk është inegruarsic duhet pasi 21.4% e përgjigjeve të ekspertëve rezultojnë në nivelin më
të ulët, 28.6% në nivelin 2 dhe 38.1% në nivelin mesatar. Edhe në këtë drejtim ka vend për
punë të mëtejshme dhe përmirësime të vazhdueshme.
Përgjigjet në pyetjet hulumtuese:
1. A disponon Kosova një model të prioritizimit të faktorëve të zhvillimit ekonomik?
Pyetjet hulumtuese të këtij studimi kanë për bazë kontekstin e parashtruar në anketën e
realizuar me respondentë të ndryshëm, të cilët kanëvleresuarfaktorët me potencial të Kosoves
në ndikim të zhvillimit ekonomik dhe ndervaresinë e tyre në plan afatgjatë për krijimin e një
strategjie të qëndrueshme ekonomike përmesprioritizimit të faktorëve me krucialpërkëtë
sferë (zhvillimin ekonomik të vendit). Gershetimi i pyetjeve bazë hulumtuese permbledhin
të gjithëqellimin e marrjes se informatave permes 3 pyetjeve hulumtuese:
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Në pyetjen e pare hulumtuse: A ka Kosova një model të prioritizimit tëfaktorevepër zhvillim
ekonomik është pasuar me pyetjet anketuese që lidhen drejteperdrejtë me planet dhe
strategjite qeveritare përkëtë fushë si pyetja 11; 12; 13; 14 në pyetësor: Sa mendoni se
investimet kapitale në përgjithesijanë të fokusuara me prioritizim në planet e zhvillimit te
qeverise se Kosoves, dukeperfshirë kontekstin e njejtë me pyetjet për burimet njërezore,
natyrore dhe ato teknologjike?

2. A është bërë një prioritizim adekuati faktorëve ndikues në rritjen ekonomike të
Kosovës?
Në pyetjen e dytë hulumtuese: Aështë bërë prioritizimi adekuat i faktorevepër zhvillimin
ekonomik, janëpërfshirë pyetjet 5;6;7;8 se si i vleresonifaktoret e zhvillimit ekonomik në
vend dhe a kemi burime të mjaftueshme përkëtë zhvillim duke përfshirë burimet njerëzore
dhe teknologjike.

3. Si mund të bëhet prioritizimi i faktorëve ekonomik që të ndihmojë krijimin e një
strategjie për rritje ekonomike afatgjatë?
Në pyetjen e tretë hulumtuese se: Si mund të bëhet prioritizimi adekuat i faktorëve që
ndihmojnë krijimin e një strategjie për rritje ekonomike janëpermbledhur me pyetjet 1;9;10,
a mendoni fillimisht se Kosova ka potencial tëmjaftueshempër zhvillim ekonomik dhe
kapacitete investimi, pastaj në fund a mendoni se hartimi i një strategjie do ta përshpejtonte
procesin e zhvillimit ekonomik përmesbashkërendimit dhe prioritizimit të tëgjithëfaktorëve
tëlartpermendur, të cilëtndikojnë në rritjen dhe qëndrueshmerinë ekonomike.
Pëmbledhje e shkurtër e përgjigjeve në pyetjet hulumtuese:
1.A disponon Kosova një model të prioritizimit të faktorëve të zhvillimit ekonomik?
( përgjigjet nga pyetjet: 11, 12, 13, 14,)
2.A është bërë një prioritizim adekuati faktorëve ndikues në rritjen ekonomike të Kosovës?
(përgjigjet nga pyetjet: 5, 6, 7, 8)
3.Si mund të bëhet prioritizimi i faktorëve ekonomik që të ndihmojë krijimin e një strategjie
për rritje ekonomike afatgjatë?(përgjigjet nga pyetjet: 4, 9, 10).
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Testimi i hipotezave
H1: Kosova ka kapacitet të mjaftueshëm (burime) për të mundësuar rritje ekonomike.
H2: Kosova nuk i ka faktorët ekonomik të prioritizuar mjaftueshëm për të siguruar rritje
ekonomike
H3: Prioritizimi i faktorëve ekonomik ndikon pozitivisht në ngritje të kapacitetit (burimeve)
Tabela 5: Hipotezat
Hipotezat
H1: Kosova ka kapacitet të

KPC-Kapaciteti

RRE-Rritja ekonomike

mjaftueshëm (burime) për të
mundësuar rritje ekonomike
H2: Kosova nuk i ka faktorët

PFE-faktorët ekonomik RRE

ekonomik të prioritizuar

të prioritizuar

mjaftueshëm për të siguruar
rritje ekonomike
H3: Prioritizimi i faktorëve

PFE

KPC

ekonomik ndikon pozitivisht në
ngritje të kapacitetit (burimeve).

Testimi i hipotezave është bërë me anë të SPSS dhe rezultatet e testeve janë paraqitur në
vazhdim:
Për të testuar hipotezat është përdorur metoda e korrelacionit sipas Pearson që është paraqitur
në tabelat 6, 7 dhe 8. Ndërsa metodat tjera po në këto tabela janë përdorur vetëm për
mbështetje të Pearson metodës.jë
H1: Kosova ka kapacitet të mjaftueshëm për rritje ekonomike, pranohet apo pohohet në
mënyrë të moderuar. Niveli apo forca e relacionit r në mes të variablave KPC dhe RRE është
0.466, që do të thotë i takon rangut 0.3 <| r | 0<.5, pra ka një korrelacion mesatar. Ndërsa
signifikanca apo madhësia e relacionit është 0.002, që nënkuptohet si signifikancë e lartë.
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Tabela 6. Korrelacioni KPC-RRE
KPC
KPC

Pearson Correlation

RRE
.466**

1

Sig. (2-tailed)

.002

N
RRE

Pearson Correlation

42

42

.466**

1

Sig. (2-tailed)
N

.002
42

42

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

KPC
Kendall's tau_b

KPC

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

RRE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

Spearman'srho

KPC

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

RRE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

RRE

1.000

.370**

.

.002

42

42

.370**

1.000

.002

.

42

42

1.000

.449**

.

.003

42

42

.449**

1.000

.003

.

42

42

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

H2: Kosova nuk i ka faktorët ekonomik të prioritizuar mjaftueshëm për të siguruar rritje
ekonomike, pranohet (pohohet) dobët.
Niveli apo forca e relacionit r në mes të variablave KPC dhe RRE është 0.368, që do të thotë
i takon rangut 0.3 <| r | <0.5, pra ka një korrelacion mesatar. Ndërsa signifikanca apo
madhësia e relacionit është 0.016, që nënkuptohet si signifikancë e mirë. Në këtë rast themi
se rritja apo zvogëlimi i njërës variabël e ndikon tjetrën variabël, gjegjësisht kushti statistikor
0.016<0.05 tregon që nuk ka signifikancë në mes variablave.
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Tabela 7. Korrelacioni RRE-PFE
RRE
RRE

Pearson Correlation

PFE
.368*

1

Sig. (2-tailed)
N
PFE

.016
42

42

Pearson Correlation

.368*

1

Sig. (2-tailed)

.016

N

42

42

*. Correlationissignificant at the 0.05 level (2-tailed).

RRE
Kendall's tau_b

RRE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

PFE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

Spearman'srho

RRE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

PFE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

PFE

1.000

.300**

.

.010

42

42

.300**

1.000

.010

.

42

42

1.000

.394**

.

.010

42

42

.394**

1.000

.010

.

42

42

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

H3: Prioritizimi i faktorëve ekonomik ndikon pozitivisht në ngritje të kapacitetit, pranohet
apo pohohet fortë (fuqishëm).
Niveli apo forca e relacionit r në mes të variablave KPC dhe RRE është0.621, që do të thotë
i takon rangut | r | >0.5, pra ka një korrelacion të fortë . Ndërsa signifikanca apo madhësia e
relacionit është 0.000, që nënkuptohet si signifikancë e lartë.
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Tabela 8. Korrelacioni KPC-PFE
KPC

KPC

Pearson Correlation

PFE

.621**

1

Sig. (2-tailed)

.000

N
PFE

Pearson Correlation

42

42

.621**

1

Sig. (2-tailed)
N

.000
42

42

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).

KPC
Kendall's tau_b

KPC

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

PFE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

Spearman'srho

KPC

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

PFE

CorrelationCoefficient
Sig. (2-tailed)
N

PFE

1.000

.489**

.

.000

42

42

.489**

1.000

.000

.

42

42

1.000

.609**

.

.000

42

42

.609**

1.000

.000

.

42

42

**. Correlationissignificant at the 0.01 level (2-tailed).
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6. KONKLUZIONE, REKOMANDIME DHE DISKUTIME

Kosova, sinjështet i ri, është orientuar me përkushtim në nevojën e anëtarësimit dhe
tëintegrimit në mekanizmatndërkombëtarë, si dhe në organizatat e ndryshmendërkombëtare.
Integrimi i Kosovës në BE është njëngaçështjet me prioritettëveçantë, prandaj po
bëhetpërpjekeje e vazhdueshmenëtëgjithasferat për tëarriturkëtëqëllimtëpërbashkët.
Integrimi i Kosovës në BE, jo vetëmqëndihmonzhvillimin e shumanshëmtësaj, por edhe
siguronlirinë e qarkullimittënjerëzve, mallraveetj.
Duke marrëparasyshkërkesat dhe nevojat në rrugën e vështirë, por strategjike, siç është rruga
e

integrimitevropian,

janëvendosur

shumë

prioritetenëshumëdrejtime,

si

edhe

nëintegriminekonomik, koordiniminefektivtëcdohallkeetj.
Kosova ka krijuarkornizën e bashkëpunimit me BE, menjë plan për plotësimin e
kriterevetëkërkuaranga ai, lidhur me reformat e ndryshmepolitike, ekonomike dhe
institucionale.
Integrimi i Kosovës në BE konsiderohettëjetë paraprakisht nxitësikryesor për vazhdimin e
demokratizimittëvendit,

sundimittëligjit,

transformimittëshumanshëmekonomik

qasjessëvazhdueshmetëreformaveligjore,

dhe

social

në

ngritjen

e

kapacitetevetëzhvillimitekonomik dhe industrial.
Ekonomia

dhefaktorëtpërcaktuestësajjanështyllë

e

rëndësishme

për

funksioniminetreguttëlirë, me qëllimdominimineekonomisësëtregut. Biznesindikon në
rritjenekonomike. Rritja dhe zhvillimi i bizneseve në ekonominë e tregut, nxitrritjen dhe
zhvilliminekonomiktëvendit, si dhe zhvillimin e tërëshoqërisë.
Rritja e bizneseve, sirrjedhojë edhe rritja e ekonomisë, ka ndikimmbipërmirësimin e
mirëqeniessënjerëzve (standarditjetësor), zvogëlimin e shpenzimevetëprodhimit, zmadhimin
e eksportit, përforcimin e aftësisëkonkurruesetëekonomisëetj.
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Rritja e ekonomisëlidhet me mirëintegrimin e faktorëveekonomikë, burimenjerëzore,
kapitale,

faktorësocialëetj.

Nëpolitikatqeverisëse

dhe

ekonomike

duke

e

krijimi

i

cuarnënivelemëtëlartaatë.
Stabilitetimakroekonomik,

në

vend,

reforma

e

përgjithshmeetregut,

institucioneveefektiveqëmbështesinaktivitetettregtare, sidomosnjësistem i përshtatshëm
bankar, kredia për kapitalinqëpërdoret dhe për tregti, janëvendimtarepërarritjen e
objektivittëintegrimitafatgjatëtëKosovës në ekonominërajonale dhe globale.
Tregtiandërkombëtare është rrjedhim i ndërvarësisëekonomike midis vendevetëndryshme.
Ajo është njëdegë e veçantë e ekonomisë dhe si e tillëmerret me studimin e
problemittëpërhershëmekonomiksi: shpërndarja efiçiente e burimeveekonomike (me
fjalëtëtjera, tëfaktorëvetëprodhimitpërfshirëkëtuburimetnatyrore, burimetnjerëzore, si dhe
kapitalin

human

dhe

teknologjinë),

tëkufizuara

në

nevojat

dhe

dëshirat,

parëngakëndvështrimi i ekonomisëbotërore.
Disanga detyrat e shumta për Institucionet e Kosovësjanë: Ngritja e nivelittëarsimit, për
arritjen

e

objektivavetëEvropës

2020,

identifikimin

dhe

promovimin

e

përparësivekrahasuesetëKosovës për arritjen e objektivës për ekonomitëtregut dhe
zhvillimekonomiktë

qëndrueshëm,

luftimtëkorrupsionit

për

funksionalizimtëinstitucioneveefikase dhe transparente.
Çdopërpjekje për menaxhim ad-hok, ose në shpërputhje me detyrat dhe misionin e
organizatës, është e destinuarqëtëmosjetë e suksesshme, madje edhe e dëmshme për
organizatënoseinstitucionin. Menaxherët e burimevenjerëzorekanë shumë përgjegjësi dhe se
ataduhett’ikenëparasyshpërparësitë, por edhe tëmetat e menaxhimit.
BashkimiEvropiannuk është vetëmnjëmundësi e jashtëzakonshmeprosperiteti, njëmundësi
më shumë për punë, për njëjetë më dinjitoze, për lirilëvizjejetëlirë dhe siguri, por edhe
njëhapësirëkumbretëronzhvillimiharmonik dhe niveli i lartë i mirëqenies dhe i perspektivës.
Anëtarësimi në BE është pikësynim edhe i shqiptarëve të Kosovës sepseanëtarësimi në
këtëorganizatëkrijonmundësitëmirazhvillimi dhe perspektive.
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Problemet e zgjedhjes dhe përcaktimit të një modeli të caktuar rritjeje ekonomike dhe
zhvillimi janë thelbësore për politikat ekonomiko-financiare dhe sociale të çdo vendi.
Platformat elektorale, programet qeverisëse, politikat e rritjes dhe zhvillimit, filozofia e
punës së institucioneve kryesore dhe kapitalit financiar apo njerëzor e marrin “frymëzimin”
dhe shtytjen kryesore në modele të konsoliduara teorikisht e historikisht apo duke iu referuar
shteteve të ndryshme të zhvilluara që me eksperiencën dhe rezultatet e tyre kanë materializuar
modele eficente.
Në këndvështrimin e konkurrueshmërisë ekonomike është e vështirë të pretendosh “pa asnjë
diskutim” se modeli anglo-sakson është më i miri. Në të kundërtën, duket se modeli socialdemokrat i rritjes ekonomike i ndjekur dhe aplikuar nga vendet Gjermania, Holanda, Austria,
vendet skandinave,etj., i karakterizuar nga një ndërhyrje e dukshme shtetërore në ekonomi
dhe një nivel relativisht të lartë fiskaliteti, rezulton më efektiv në aspektin ekonomik, dhe
veçanërisht në efektet pozitive sociale të tij.
Akoma më problematike paraqitet tabloja, kur drejtues të ndryshëm shtetesh apo ekspertë të
ekonomisë pjesët e modeleve të zhvillimit përpiqen t’i bashkojnë në mënyrë voluntariste
duke dashur të “arnojnë” aspekte delikate të një modeli me politika apo programe të një
modeli tjetër pa asnjë logjikë ekonomike e financiare duke prodhuar kështu “ modele hibride”
me efekte negative afat-mesme e afat-gjata.
Por, megjithëse në Kosovë, simbioza “model teorik rritje – programe e politika konkrete
ekonomike” është akoma e dobët, përsëri mund të konstatohet se në mjedisin profesional,
politik apo mediatik ka mjaft sinjale pozitive për të futur logjikën e kësaj simbioze në
strukturimin e paketave të politikave ekonomike, financiare apo sociale të pesë apo dhjetë
viteve në vazhdim.
Duhet të përpiqemi të zgjedhim e të aplikojmë disa nga elementët bazë të modeleit më të
mirë të rritjes ekonomike, në strukturimin e politikave tona të rritjes dhe zhvillimit, aq më
tepër që jemi intensivisht në rrugën e kërkimit dhe gjetjes së një modeli të ri rritjeje
ekonomike, që të gjithë duket se po i vëmë të njëjtin emër : “modeli post-tranzicion i rritjes
ekonomike”.
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Në debatet dhe analizat tona duhet të gjejnë vend elemente konceptuale e përmbajtësore që i
japin një profil dhe karakteristika specifike modelit të rritjes ekonomike, të tilla si
“produktiviteti i punës dhe lidhjet e tij me akumulimin e kapitalit fizik e human”, “raportet
ndërmjet PBB/frymë dhe rritjes së popullsisë”, “raportet ndërmjet PBB dhe hapjes së
vendeve të reja të punës”, “roli dhe efektet konkrete të progresit teknik dhe inovacioneve në
cilësinë e rritjes ekonomike”, “ndikimi i monopoleve dhe klientelizmit në PBB”, “faktorët
endogjenë dhe ekzogjenë të rritjes”, etj.
Në thelb, çdo politikë ekonomike e një vendi duhet të mbështetet në baza solide përsa i përket
filozofisë së çdo modeli ekonomik dhe natyrisht duhet të vlerësojë maksimalisht kapacitetet
e saj humane, politike e institucionale për ta zbatuar këtë model, të para këto nën një optikë
të gjerë historike e tradicionale.
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